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I would like to thank the editors who invited me to write a brief foreword to their book which will constitute 
a significant contribution to the current situation of livestock husbandry in many parts of the world, 
enlightened by a long-term view, which is fundamental to understanding where we are and where we 
come from. I appreciate it all the more because I know personally almost all of the authors even if I am 
neither an animal nor a political scientist. However, I have been interested for decades in livestock 
farming practices across the world from the ecological and social sciences points of view. 
Thus I will not repeat here what the editors present very well in the introduction, as they draw attention 
to the major points in the 22 situations that constitute the book. I strongly encourage anyone to start by 
reading the introduction before entering the fascinating narratives from all over the world.  
For me, livestock farming is not an activity like any other. It has relied on human-animal relationships 
as an inseparable pair since the earliest days of domestication in order to transform some elements 
(mainly plants!) of the environment into resources for humans (meat, milk, eggs, fibers, labor force, 
mobility, etc.)… and this depending only on solar energy! This is why it has been multifunctional since 
the beginning, including the so-called cultural aspect… and mainly ignored today. It has been reduced 
to specific targets, because of the commoditization – among others – of animal products and the mar-
ketization in a global world, as it is developed in the book. However, it relies also on the increase in a 
technological vision of the relationships with the living world, in order to dominate it as well as to protect 
humans from its disorders and to emphasize its exploitation as a reserve of goods. One illustration is 
the renamed ‘animal production’ once called ‘animal sciences’ departments in research and higher 
education bodies. 
Although it is not explicitly documented in the book, you can find the increasing role of technology in 
the main changes that have occurred in livestock farming in relation to changes in public policies. The 
techno-scientific way of thinking has progressively dominated our views on food, energy, ‘natural re-
sources’ (renewable or not), and the elements, living or not, involved in those issues. It has led to a 
whole framework of normalization and prescriptions that are the tools, not only to implement these 
policies but also to design them, as a dominant way of thinking!  
One of the last illustrations, clearly highlighted in the book, is the rise of veganism. On one hand it is 
completely contradictory. For the sake of animals, veganism denies the long history of human-animal 
relationships which have led to the diversity of domestic breeds, actual cultural productions from people 
fashioning the living world according to a variety of situations and interactions. On the other hand, it 
advocates for more technology to produce ‘meat’ without animals, from cells or soybeans or whatever 
else. And who are the main companies committed to these innovations? No longer the agrofood indus-
try, but the digital and web giants, those who have altered our lives so much in the last years! 
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to  sketch out  evolutionary  scenarios  for  the  future,  established experts  have de‐












































































irrigation  scheme  for  cash  crops  led  the  farmers  to  grow  fodder  crops more  fre‐
quently in order to control diseases and improve soil fertility. Since forages are used 
to feed animals, especially dairy cattle,  the Gharb Plain has thus become a major 
















would bring about a  local policy  in partnership with  local stakeholders and repre‐
sentatives.  It was  the  ‘Local’  phase.  Secondly,  after World War II  until  the 1960‒
1970s, livestock policies mainly depended on national decisions, which usually fo‐





production,  to  the market demand. Hence,  the market progressively became  the 
main driver  of  livestock dynamics and policy  in  the  1990s,  especially  focusing on 
food quality and safety. During this period, the reference to globalization became 
more  frequent.  It was  the  ‘Market’  phase.  Fourthly,  in  the  late  1990s  and at  the 
beginning of the new millennium, the environmental issues emerged and have grad‐
ually become the main factors of policy making and legislation; they even strongly 
affected  the market  demand.  Consequently,  today,  as  previously mentioned,  the 
livestock policy at the local and national scales takes into account the environmental 
norms that are defined at a global scale. It is the ‘Environment’ phase.  
Increasing the number of stakeholders, policymakers and levels of governance  
Simultaneously with the active norm‐building process and norm integration in policy 
making, the diachronic analysis shows a significant change in the governance of this 
policy making. Decades ago, and during  the Local, and  Import‐Export phases,  the 
governance  revolved around a  few entities, usually directly  linked  to  the govern‐






in  the  local  governance.  For  example,  in  North  Senegal,  representatives  of  rural 
communities, politicians, local councilors of rural and urban areas, leaders of asso‐





regional,  national  and  global  scales.  For  example,  in  each  country  of  our  sample 
study sites, representatives of Greenpeace, World Wildlife and International Union 
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for Conservation of Nature have regular contacts with the secretaries of the minis‐
tries  of  agriculture  and environment.  They  finance  their  own  research programs, 
generally  in  partnership with national  research  institutes.  They promote  and dis‐
seminate results at different levels of society, usually with an aggressive communi‐























outside  (Norwegian and Swiss case studies). Moreover,  in  the  last  three decades, 















Globalization is moving forward 





strongly  interacted with  livestock production in defining the  level of demand,  the 
prices of products, and the opportunity to sell to neighboring countries. For exam‐













fects  the market at  the global,  national  and even  local  scales,  but  also  the  infor‐
mation and technology fluxes, consumers’ behavior, the social and cultural bases of 
societies. Through national policies and tax  levies, countries  try  to control  import 
costs, at least to adapt their production to the global norms and thus face the com‐
petition, or to find alternatives, such as the niche markets in Europe for example. 









the  middle‐class  status.  Furthermore,  a  significant  part  of  the  world  population 
(around 10‒12%) does not eat meat for cultural or religious reasons: mainly in India, 
at least 500 million people in Asia, around 25 million in the USA, 8 million in Germany 
and 6 million  in  Italy. Several  lobbies act against meat consumption;  they finance 
 







slaughter. Hence,  the future would be the emergence of animal welfare  issues  in 
human societies and their consequences on rationalizing livestock activities and de‐
creasing animal suffering.  
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Livestock policy in Special Areas 
Alberta, Canada 
Peggy Strankman1 






LIVESTOCK POLICIES BEGINNING IN MID-1800S 
It is argued Special Areas is one of the areas in Western Canada that should have never 
been plowed. These lands had been inhabited for centuries by nomadic indigenous peo‐




cycle  that  continues  to mold  and  challenge  inhabitants  today.  However,  years  later, 
ranchers drove herds of longhorn cattle up from Texas finding ample grass, and good 
water supplies (Gorman, 1988). 
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Figure 1: Location of Special Areas within Alberta Province, Western Canada 
This rural municipality, home  to almost 5000 residents, has a unique governance ar‐




















and wildlife  habitat as  the basis  for extensive  cattle  production and western  culture 
(Gauthier et al., 2003). 




































cattle producers  use some  type of managed grazing  systems. This promotes pasture 

































The  Chinook  Applied  Research  Association  (CARA)  is  a  producer‐directed  society 
formed to fill an  identified need for  the application of agricultural  research and new 
technologies  to  the unique environmental  and  climatic  conditions  in East‐Central Al‐
berta. Projects focus on transferring soil and climatic relevant research technology to 



































mestic market  based  on  an  increased  understanding  of  consumer  needs;  improving 
communication  on  consumer  issues  such  as  nutrition  and  product  preparation;  
 


































ernment  resulted  in  the dissolving of  this  agency with  research being  again handled 
within  government  departments  and  a  decrease  in  the  amount  of  funds  allocated. 
These  abrupt  changes  in  research  approaches  are  disruptive  to  research  programs 
which often require many years of data to reach conclusion. 



















































of  the  residents do see the area as special, with a natural beauty  in  the native grass 
lands and its wildlife. There is uniqueness to the region believed to be marketable. How‐
ever,  to  date  only  traditional  recreation  opportunities  in  the  form  of  parks, 
campgrounds and golf courses have been developed. 
PUBLIC POLICY 































delivered  in  all  provinces:  an  Environmental  Farm Plan  (EFP).  This  process  supported 
producers identifying risk and developing a plan to reduce those risks. A suite of 30 Ben‐
eficial Management Practices (BMP) received federal and provincial funding. The major‐
ity  of  the  BMPs  increased  agricultural  productivity  by  increasing  efficiency,  however, 






In Alberta,  the Alberta Land Stewardship Act  (ALSA) was passed  in 2011  to support a 
transparent and accountable regional planning process (Alberta Government 20). These 
regional  plans  will  integrate  provincial  policies,  setting  regional  land‐use  objectives, 














































United States of America’s Dairyland 
Sarah E. Lloyd1 
INTRODUCTION 
The state of Wisconsin, located in the Upper Midwest, or Western Great Lakes region 
of  the  United  States  (Figure 1),  is  known  as  ‘America’s  Dairyland’.  You  can  see  this 
proclamation on the state’s automobile license plates and also by the foam hats made 
to look like a large wedge of cheese that Wisconsinites wear to cheer on their Ameri‐






Figure 1: Location of Wisconsin State, USA 
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with an average herd size of over 1,000 cows. Farms are also primarily family‐owned, 
however, many California farmers do not grow their own feed, buying the majority of 
feed  and hiring more non‐family  labor  than  their Wisconsin  counterparts.  This  'Cali‐
fornia‐style'  operation  is  beginning  to  be  seen  in Wisconsin, with  an  increase  in  the 
reliance on hired labor, purchased feed, and an increase in the number of herds over 
1,000 cows. Wisconsin now has several farms with over 6,000 cows. The largest Wis‐





ed  in  2012  (USDA,  2018).  As  of  March  1,  2018,  this  number  was  down  to  8,719 




Figure 2: Trends in the Wisconsin dairy industry. Source: USDA 
TECHNICAL CHANGES 
The  increase  in  overall  production  and  production  per  cow  has  been  accomplished 
through  a  number  of  technological  changes  in  dairy  farming.  Advances  in  scientific 
feed  rations  for  cattle,  as  well  as  more  farms  moving  to  three‐times‐a‐day  milking 
have  resulted  in  increased  production  per  cow.  Improvements  in  cow  comfort  and 
breeding  have  also  resulted  in  increased  production  per  cow.  The majority  of  dairy 
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It is important to note that not all farms are using a confinement system. At least 22% 
of the  total dairy herds  in Wisconsin are practicing management  intensive  rotational 
grazing (MIRG) (Paine and Gildersleeve, 2011). In the MIRG system cows are moved at 
least  once  a  day  to  fresh pasture.  This  results  in  reduced production per  cow,  com‐
pared  to  confinement  operations.  However  many  farmers  using  the  MIRG  system 
achieve a better financial return per cow and per volume of milk produced because of 
lower input costs (Kreigl, 2016). 
The  technological  changes  seen  in Wisconsin  are  similar  to  those  seen  in  the  US  in 
general.  The  changes  have  been  supported  by  research  and  development  primarily 
through the University of Wisconsin system, as well as federal dollars coming through 
different  departments  of  the US Department of Agriculture  (USDA).  Federal  support 
also comes in the form of grants and favorable loans to individual farm operations and 
state and local  level agencies  to assist with  installation of new technology and adop‐
tion  of  conservation  practices.  The  industry  itself  also  funds  research  and  develop‐
ment in the sector.  
MARKET AND SUPPLY CHAINS 
Wisconsin  is  known  for  its  cheese,  both  the  large‐scale  production  of  commodity 
cheeses, such as cheddar and mozzarella, and a diverse mix of smaller‐scale, artisanal 
production. Wisconsin ranks fourth in the world in cheese production, just behind the 




Over  75%  of  all  milk  produced  in  the  United  States  is  procured,  processed  and/or 
marketed through farmer‐owned cooperatives (Cropp and Graff, 2001; Geiger, 2013). 
The  rest  is  pooled  and  processed  by  privately  held  businesses.  Compared  to  other 
parts of the country, Wisconsin has had good competition for farmers’ milk because of 
the volume and diversity of cheeses and other dairy processing  in  the state. Despite 







farmers  receiving  30‐day  or more  generously  90‐day  notices  from  processors  saying 
they  would  no  longer  take  a  farmer’s milk  because  there  was  no  room  at  the  plant 




opment  of  the  certified  organic  market  for  dairy  products.  Wisconsin  has  a  strong 
place in the national organic production because of the founding and development of 
the  Coulee  Region  Organic  Produce  Pool  (CROPP),  marketed  nationally  under  the 
brand  Organic  Valley.  There  are  also  other  organic  dairy  producers  and  processors 
operating in Wisconsin. In the United States, certified organic dairy production prohib‐
its  the use of synthetic pesticides and herbicides, as well as antibiotics, and requires 





Wisconsin  ranks  first  in  the United States with  466 organic dairy  farms  (Carusi et al., 
2015). Farmers receive a premium price for organic milk, often 10‒15 US$ higher per 
hundred pounds of milk than the price received by conventional farmers. There have 
also been efforts by Wisconsin  farmers  to differentiate  their product as grass‐fed or 
grass‐based.  Some  efforts  to  market  fluid  milk,  butter  and  cheese  have  come  and 
gone,  but  this  remains  a  potential  market  for  premium  prices  for  farmers  who  are 
producing  in  pasture‐based  systems  but  may  not  be  certified  organic.  In  2017  and 
2018,  organic  farmers  began  to  be  impacted  by  oversupply,  like  their  conventional 
counterparts.  Reports  of  organic milk  being  sold without  a  premium  in  the  conven‐
tional market were more common (Durisin, 2017). 
FARMERS’ SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
Wisconsin dairy farms are getting larger and fewer in numbers. Also of importance is 







is  tied  in most  situations  to employers and employment. Additionally, many  farmers 
do not have children who are  interested  in working on  the farm nor  taking over  the 
farm business. The increase in the use of hired labor has been characterized over the 
last two decades by an increased reliance on immigrant labor, primarily from Mexico. 








The public policy  that  impacts Wisconsin dairy  farms comes  from federal,  state,  and 
local municipal levels of government. US federal agricultural policy dictates price sup‐
ports and subsidies on products and crops and also provides resources for farmers to 






base  of  policy  impacting  agriculture  for  decades  to  come.  The  1933  Act  set  up  the 
concept  of  parity  pricing.  The  1949  Act  created  the  price  support  system,  and  the 
1954 Act encouraged export of price‐supported products (Weimar and Blayney, 1994). 
The  federal policy  from 1933  into  the 1980s was based  on  the  idea of parity. Prices 
paid  to  farmers  for  their outputs should  reasonably cover  the cost of  their  inputs or 
cost of production, and farmers should have an income and level of well‐being compa‐
rable to non‐farm families. This US Federal government policy was set up over these 
years  to support prices  to parity or  some percentage of parity when  the market did 
not  reach  this  level.  It  also  included  market  intervention  mechanisms,  primarily 
through  the  Commodity  Credit  Corporation  (CCC),  to  purchase  and  store  surplus 
product  to  attempt  to  increase  prices  paid  to  farmers.  The  concept  of  parity was  a 
driving force of price support programs in the US through the early 1980s.  
In  the  1980s  and  into  the  2000s,  dairy  policy moved  away  from parity  pricing  ideas 
and was primarily based on the federal government setting ‘floor’ prices and stepping 
in with ‘counter‐cyclical’ payments to farmers when the market fell, or ‘disaster’ pay‐
ments  when  weather  or  climate  severely  impacted  production.  CCC  purchases  also 
continued.  There has been  limited  use  of  voluntary  supply management  in US dairy 
policy.  In  the  1980s  the  Food  Security  Act  of  1985  offered  whole  herd  buyouts  to 
farmers  to  try  to  remove  production  from  the market  (Weimer  and  Blayney,  1994; 
Brown et al., 2010). 
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In the 2010s, federal policy has moved from direct payments to farmers to a system of 
federally subsidized insurance premiums to protect against crop loss and ensure price 
margins  achieved  in  the market.  The  crop  insurance mechanisms  are  either  run  by 
private  insurance  companies  receiving  premium  subsidies  from  the  federal  govern‐
ment  or  in  some  cases  the  programs  are  run  entirely  by  the  government.  The  2014 




There  are  other  federal  policies  that  impact  dairy  farms.  The  federal  Environmental 
Protection Agency (EPA) also has some jurisdiction over water quality issues connect‐
ed  with  dairy  farms.  However,  EPA  jurisdiction  is  currently  being  contested  in  the 
court  system by  owners  and  organizations  representing  large‐scale  dairy  farms.  The 
state of Wisconsin also has a hand in policy, primarily in overseeing nutrient and water 
impacts  of  dairy  farms  of  over  1000  animal  units.  Attempts  by  local  government 
(county, city, town or village) to put limits on large‐scale animal operations have been 
thwarted, with  the  state  of Wisconsin  stepping  in  through  the  Livestock  Siting  Law, 
which was enacted  in 2004. This has put control of siting rules at the state  level and 
out of  the hands of  the  local government.  Individual citizens,  sometimes acting with 
support  from non‐profit organizations, have had  to  challenge  individual  farm expan‐
sions in the court system (MEA, 2018). 
The  state  of Wisconsin  also  administers  programs  and  grants,  some  of  which  come 
from federal money,  to provide tax  incentives to  increase production and processing 
of dairy products in the State. County and local governments also oversee zoning and 




form  of  the  Farmer  Services  Agency  administered  by  the  USDA  but  also  the  Farm 
Credit Services system, which is a national network of borrower‐owned financial insti‐
tutions originally  chartered by  the US government. Private banks also provide  credit 
for farmers allowing them to operate their businesses.  
THE FUTURE OF DAIRY FARMING IN WISCONSIN 
The history of  dairy  farming  in Wisconsin  is  long  and has  fundamentally  shaped  the 
landscape and the economy of the state. The business of dairying for farm families has 
been one of both economic struggle and success over the decades. At the printing of 
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this  chapter  dairy  farming  in  Wisconsin  is  threatened  by  overproduction  and  cata‐
strophically  low prices, making  it difficult  for even  the best  business person and  the 
hardest worker to make the farm business function. If  farmers and agricultural advo‐







the  specialty  or  artisanal  cheese  production,  can  be  a  real  strength  for  dairy  in  the 
State  going  forward.  In  addition,  the  strength  of  the  organic  and  the  grass‐
fed/pasture‐based  dairy  sectors  hold  continued  promise  to  give Wisconsin  a  unique 
spot  in  the  marketplace.  Consumers  increasingly  are  looking  for  information  about 
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Figure 1: Some of the diverse names of the Brazilian Amazonia 
Moreover, colonization has not been uniform because  it has been  forced  to take 
into account the constraints and specificities of each ecosystem. This has led to dif‐
ferent dynamics  in  the major  regions of Amazonia. Moreover,  following Droulers 
(1995),  the  scientific  community  distinguished  the  ‘Amazonia  of  the  Rivers’ 
(Amazônia dos Rios) from the colonial phase of the late 19th century and the first 
half of the 20th century. The Amazonia of the Rivers is populated by Amerindian and 
Caboclo  communities  (resulting  from  successive  crossbreeding  between  Amerin‐
dian populations, slaves and settlers). These populations are settled around rivers, 


















PREFACE OR COLONIZATION GESTATION 













the 19th,  then by the beginning of  the 20th century. These various  introductions 
could explain why the first pioneers of the mid‐20th century found a local workforce 
accustomed to handling livestock.  
1960S: BIRTH OF COLONIZATION 
As early as the 1950s, alongside traders searching in the Amazonia for various ‘drugs 
of the bush’ (drogas do Sertão) (gum, rubber, aromatic and medicinal plants, and 






Mata  Atlantica  (Atlantic  Forest  along  the  coast)  biomes.  They  had  been  able 
 































homens sem terra:  give  land without men  to  landless people). BASA and SUDAM 
were created in 1966 to finance colonization, both in the public and private sectors. 
In  its  various  successive  versions,  the  National  Development  Plan  of  Amazonia 
aimed above all at occupying areas considered empty, along with their physical, eco‐











1970S: BEGINNING OF COLONIZATION 
Colonization was carried out in a differentiated way according to the regions, which 
is well illustrated by the three study areas of Southern Pará, Trans‐Amazonian High‐


























perennial  crops  (cocoa, but also pepper and coffee). The agronomic  results were 
















1980S: FIRST STEPS, FIRST SUCCESSES, FIRST MISTAKES 
The  frontier was organized around  food/perennial  crops,  small dairy and/or beef 
farms, family farming along the Trans‐Amazonian Highway, cattle ranching from the 
very small  to the very  large,  in Southern Pará and Paragominas, with subsistence 












A slaughterhouse was built  in Paragominas,  in  the very heart of one of  the main 
cattle production basins, with the aim of transporting meat by road to Belém and 













over  deforestation  and  unbalanced  development.  Some  timid  political measures 
have been taken, such as BASA and SUDAM public funds, which are now, in theory, 





1990‒1995: TEENAGE CRISIS  
At the turn of the 1980s and in the first half of the 1990s, the collapse of food and 
perennial  crop prices worldwide had a  strong  impact on  family agriculture  in  the 




real  small  land  estates. At  that  time,  thousands of  hectares of  cocoa,  coffee  and 
pepper were uprooted and replanted in pasture because livestock farming appeared 
to many ‒ large and small producers, technicians and experts ‒ as a lesser evil, at 
least  in  the short  term, because of a  regional market  for meat and milk  that was 



















1995‒2005: THE CARELESSNESS OF AMAZONIA YOUTH 
MAKES DEFORESTATION A GOOD BUSINESS 
The 1990s have been a tragic decade for deforestation because rates reached record 
highs and above all many actors lived from it, directly or indirectly. Alongside family 
































2005‒2015: ADJUSTMENT BY THE STATE...  
WHICH DECIDES TO WHISTLE AT THE END OF THE PARTY 
Brazil's emergence on the international scene following a decade of growth and the 
arrival  of  Lula’s  government  (2003‒2010)  with  teams  with  progressive  visions 
changed the situation in Amazonia by opening new perspectives in which civil soci‐
ety and public institutions were engaged. Satellite images made it possible to mon‐




The  new  context  created  alternatives  to  deforestation,  some  of which were old, 



















Unimaginable a  few years before,  the settler had to  justify his  lands and what he 
had done with  them.  In  the  first  instance,  the public  authorities  reminded  large‐
property landowners or their descendants that they were not the owners but just 
















DISCUSSION AND CONCLUSION 






































there are scholarships  to help the poorest  families, especially  to send children to 
school, and thus to reduce in the long term the flow of young and newly excluded 
people. At the same time, the government has launched programs targeting basic 
services  such  as  access  to  electricity  and  communication  networks.  A  large‐scale 
land regularization program targeting family farming has also been launched, espe‐
cially since land title is often an essential document for accessing public aid and fi‐






Livestock remains a pillar of local development  












stock  farming, but also  through economic activities and  job creation. Moreover, 
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Livestock farming and public policies 
in Rio Grande do Sul, Brazil 




of  breeding  farms  and  livestock  production.  It  considers  how  such  evolution  has 
been  influenced by public policies and environmental conditions. Since  the  initial 
occupation by European settlers, the social, economic and cultural formation of the 






Figure 1: The state of Rio Grande do Sul, Brazil, and the Pampa area (in green on the right-hand map)  























Jesuit villages called ‘Missions’ 
According to César (2005), the Jesuit villages, ‘called Missions’, were “vast, natural, 
and undivided breeding lands” where cattle dispersed. The unexplored nature, rich 















Latifundia, called sesmarias 
According to Pesavento (1994) and Ferreira Filho (1958), the colony economic pole, 
which  up  to  then  revolved  around  sugar, moved  to Minas Gerais  area  following 
 






It began  in 1732 by  the distribution  in  the State of sesmarias,  lands  to plant and 
cultivate granted to farmers by the king of Portugal. The sesmarias expanded over 



































































closures  spurred  livestock  farming  as  they  improved management  and  simplified 
tasks (Franco, 1952). Gonzaga (1980) states that the livestock production lines be‐
came much simpler, reducing the need for labor and opening up the possibility of 
productive  technical  changes. Moreover,  according  to  César  (2005),  Torronteguy 
(1994),  and Gonzaga  (1980),  field enclosures  represented  the end of open  fields,  
 









































































































The  agriculture  modernization  process  was  consolidated  in  the  North  following 
mechanization growth, chemical use, and specialization of subsidized credit activi‐









reimburse credits. Beside  their  loss of equity,  this has  resulted  in cattle  ranchers 

































Miguel et al., 2006). The results show that most of  the beef cattle  farmers  in Rio 
Grande do Sul had made but  little advances  in production technologies and com‐
mercial relations. The study points out that a majority of breeders had a ‘traditional 
cattle  rancher’  profile,  as  their motives  for  practicing  the  activity  were  tradition 
(26%), satisfaction (25%) and safety (14%), rather than search for profit (only 8%). 
In addition, most of the properties (70.9%) were family inherited. 
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type  of  family  farmer.  Despite  the  sesmaria  transformation  into  smaller  ranches 
where large‐scale production is no longer possible, beef cattle breeding remained 
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scales  in  an  intricate way. With  this  background  and  a  perspective  of  sustainable 
development, our objective is to generate knowledge that makes it possible to un‐
derstand and communicate the conditions, the possible forms and the consequenc‐
es  of  livestock  ecological  intensification,  and  its  interaction with  the  territories  in 
which it is based. From a scientific viewpoint, our contribution refers to the interac‐





Livestock  activity  provided more  than  80%  of  the  exports  throughout  most  Uru‐








activities;  and  iii)  2002  onward,  “globalization  is  imposed”  with  the material  and 
political  progress  of  international  /  global  entities,  i.e.  corporations  and  environ‐
ment,  or  family  farming  concerns.  To  carry  out  this  work,  a  bibliographic  brief  














Figure 1: Map of Uruguay 
BEFORE THE 1960S 
In  Uruguay,  the  cattle  population  grew  before  the  settlement  of  European  con‐
querors, and from very early on it has been a source of products for remote desti‐
nations,  in an evolution that was ruled by the  industrial revolution. Following the 
Jesuits’  expulsion  in  1764  (Morales,  2012)  the  model  of  private  land  ownership 
intensified with  the appropriation of  its products, and was  fully consolidated 100 
years later. 
Toward the beginning of the 20th century, the traditional view in Uruguay ‒ as  in 
many  other  Latin American  countries ‒ was  that  extensive  livestock  farming was 
an archaic and residual activity, which should be replaced by agriculture as an  in‐
escapable  expression  of  progress.  This  led  to  a  somewhat  enthusiastic  develop‐










1862  (Montes,  2010),  of  the  same model  applied  at  other  latitudes  at  the  same 
moment.  It  consisted  in  the settlement of dozens of  families  in an area near  the 
Northern border that had to be protected and secured.  
In  the early 20th century,  the  formation of Rural Development Societies was en‐
couraged  (one was  founded  in each  railway station).  They were organized at na‐
tional level in 1915 with the creation of the National Commission for Rural Promo‐








Agricultural  activities  were  mechanized  at  the  end  of  the  period  (1945‒1955), 
when the number of tractors was multiplied by seven. Until then, for the most part 
they were  carried  out  using  animal  draft,  even  though mechanization  had made 
headway  during  the  entire  period.  Despite  the  fact  that mechanization was  pro‐
moted as a source of progress, several authors and public spokesmen emphasized 
the  character  of  livestock  in  the  country  (Mullin,  1935). Mentions were made of 
the  climatic  variations  and  the poor aptitude of  the  soils ‒ especially when com‐
pared with  those of Argentina ‒  to  sustain  a  productive  agriculture.  The  conven‐
ience of an activity was measured ‒ and still is ‒ by its insertion possibilities in the 
international market;  agricultural  products  did  not  show  the  conditions  to  do  so 
during this period, even when they had various state support.  
The meat and wool production that prevailed from a social viewpoint of territorial 
extension and economic  importance allowed  territory occupation  in an economi‐
cally viable manner; it was the source of foreign currencies necessary to exchange 
them notably for machinery and oil, whose importance had increased throughout 
the  century.  The  dairy  production  has  rapidly  integrated  the  industrial  stage.  A 
national cooperative (CONAPROLE) was created in 1935 to mediate between pro‐
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would  improve  the  country’s  international  insertion.  The 1950s were particularly 
agitated with ardent defenders of each of the two alternatives. Eventually, a new 




1960‒1980 “MORE OF THE SAME BUT DIFFERENTLY” 
At  the  beginning  of  this  period,  a  series  of  studies  resulted  in  a  comprehensive 
development  proposal  (CIDE  [Development  Studies  Interdisciplinary  Board]),  and 
the  creation  of  the  statistics  and  analysis  government  offices  (DIEA  [Agricultural 
Statistics Office], DINACOSE [Livestock National Office], NAC [National Meat  Insti‐
tute]), which  continue  today  to make Uruguay  a  country  that  is  distinguished by 
the availability of data related to the functioning of its society and dynamics. 
These  years were marked by  a  violent  social  crisis,  including  the  installation of  a 
civil  military  government  in  1973.  With  regard  to  an  agrarian  policy,  a  general 
withdrawal  of  the  State  from  direct  economic  activities,  e.g.  cereals  storage, 
slaughterhouse  administration, was  noted.  This  set  the  basis  of  an  economic  or‐
ganization model that  is still  in place today. The turning point occurred  in August 
1978, when the State put an end to  its fixing the price of cattle for slaughter and 








tives  to  develop  based  on  its  agricultural  sector.  Rice  cultivation,  geographically 














sown  pastures.  This  data  remained  unchanged  for  35  years.  The  proposal  ap‐
peared with  strong  advantages  to  be  introduced  in  the  rain‐fed  crops  and  dairy 
production areas, which in the end have been its main contribution. 
The  international  context was particularly unfavorable  for  the  temperate  climate 




the  enormous  surpluses  that  at  liquidation  prices  overturned  the  new  European 
Economic Community. This left Uruguay with very marginal markets for its meats, 
and  made  impossible  its  access  to  international  markets  with  products  such  as 
wheat  or  sunflower.  This  situation manifested  itself  especially when  the  political 
crisis was at its worst. In 1974, meat and wool exports that had constituted more 
than 80% of the total exports for about a century were not enough to pay for the 
needed  oil  import.  This  caused  serious  constraints  on  people’s  daily  life  and,  of 
course, compromised  the country’s development.  International  firms were not  in 









Some environmental, ecological,  conservationist  concerns have  led  to  indigenous 
forest  protection  legislation,  industrial  forestation  promotion,  and  cultivation 
standard  promotion  aimed  at  soil  conservation.  Social  concerns  have  been  ex‐
pressed via actions to end the era of rancheríos (‘huts’), task that was entrusted to 
the Movement  for  the Eradication of Unhealthy Rural Housing  (MEVIR),  financed 
by a tax on the sale of agricultural products. 
1980‒2000: CONSOLIDATION OF NEW ACTIVITIES  
One of  the  characteristics  that  describe  this  period  is  the  State’s  complete with‐
drawal  from market  regulation. The 1978 measures were  followed by  the State’s 
withdrawal from the wheat market in 1982, and a series of less relevant but sym‐
bolically  important measures  such as  the allowance of  semen  imports,  restricted 
up to that time to farmers belonging to an exclusive organization, or the export of 
live cattle around 1992. 
Livestock Policy                                                                                                                                                                  63 
It should also be noted the consolidation of agricultural activities other than meat 
and wool,  such as milk,  rice, barley, wood and other  forest products, honey, and 






investments,  then  very  clearly  in  forestation,  based  on  a  new  forestry  law  ap‐
proved  in  1989,  corporations were  present, with  organizational models  that  not 







From  the  livestock  technological  viewpoint, efforts are still  being made  to set up 










the slaughter age of  steers, which  is an  indicator of  the  improvement  in physical 
efficiency, much praised by a sector that has been accused of secular stagnation, 
which has  also highlighted  the  increase  in  beef  production.  Some  technical  com‐
plexities that are not analyzed here cast doubt on the importance of this process, 
and recent estimates (Bervejillo and Bertamini, 2014) indicate that "when the total 
agricultural  product  is  disaggregated  into  extensive  agriculture,  meat  and  wool, 
dairy and  forestry,  it  is possible  to see  that  the great driver of global growth has 
been  extensive  agriculture  followed  by  forestation  and  dairy  farming,  with  beef 
and  wool  as  the  great  pendulum  [...]  the  meat  and  wool  livestock  [...]  has  re‐
mained stagnant in the last 30 years as a result of the crossed combination of an 







logical  windmill’  (Röling  and  Wagemakers,  1998)  explained  how  those  farmers, 





ent  family  organizations,  constituting  an  activity  among  others  within  a  ‘family 
activity system’. 












whose  arrival  never  seemed  to  materialize  on  the  Uruguayan  scene,  appeared. 
Firstly, China quickly appeared as a commercial partner. It became the main trad‐
ing partner  for almost all products globally by the middle of  the 2010s. Secondly, 
genetically modified organisms promoted a type of  large‐scale agriculture  that  in 
the south of  South America  formed unique dynamics at  global  level.  In Uruguay, 






to now  in terms of agricultural production.  In our analysis, and  in terms of social 
impact and environmental sustainability,  it  is  important to highlight that  livestock 
has  been  progressively  excluded  from  areas  with  good  agricultural  potential,  in 
which it had always been present. 
Uruguayan  producers,  pressured  by  debts,  sold  or  rented  their  lands.  This  phe‐
nomenon is related to the ongoing social changes. Given the absence of long‐term 
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family projects concerning their farms, producers tend to sell or rent their land and 
quit the farming sector. In addition, according to the new model, the organization 
of  the companies  requires skills and  involves  taking  risks  that only  in some cases 
can be met by Uruguayan ‘agricultural entrepreneurs’. The other side is the emer‐
gence  of  gigantic  agricultural  companies,  which manage  areas  up  to  5000  times 
larger than  those average  farms (180,000 hectares when  the average area  is 360 
hectares). 
Public policies of  this period are characterized by  the attempt to reconcile differ‐




inition.  The  State’s  actions  that  promote  international  inclusion  are  expected  to 
continue. International funding struggles to put climate change on the agenda, and 




phisticated  individual  traceability  system to  improve  the competitiveness of Uru‐
guayan beef and its inclusion in markets. In addition, the agricultural sector is chal‐
lenged by  inaction against  the  foreign  takeover of  the  refrigeration  industry,  rice 
processors,  or  the  development  of  the  cellulose  and  wood  industry.  Concerning 
major Uruguayan exports such as beef, bovine hides, milk and dairy products, soy‐
beans, barley,  rice, wood, cellulose, only milk has remained managed by national 





probably  the most  significant event of  the period where  livestock operations are 




tion  to  its  capacity  for  producing  food  for  people.  This  situation  implies  a  tight, 
permanent  interaction with  the  international  arena  as  the  natural  destination  of 
its  products,  where  commercial  and  other  kinds  of  interests  are  carried  out  by  
different  stakeholders.  At  the  same  time,  it  shows  the  ancient  and  still  ongoing 
controversy  around  subjects  such  as  the  convenience  of  family  farms,  the omni‐
presence of the private propriety with all its consequences, the growing awareness 
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ción  ganadera  uruguaya.  In:  Anales  1er  Congr.  Nacional  de  Ingeniería  Agronómica, Montevideo, 
Uruguay, 24‐27 Oct. 1980, 46‐80 
























Sheep policy in the colonization of Argentine 
Patagonia 








After  the  indigenous  population  was  decimated,  Patagonia  was  colonized  by  sheep 
moving southward  from the plains of  the pampas, and northward from the Falkland 
Islands. The national division of labor allocated the fertile pampas to cereals and cattle, 
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Starting  in 1903,  in an attempt  to  curb  real estate speculation and mend agronomic 
mistakes, Law 4167, called Ley de Tierras (Land Act), required a prior survey of the lands 
















CLOUDS OVER THE SHEEP 

























Figure 1: Map of Patagonia 








































































































ternational  community  for  technical  collaboration,  including  in  1977  during  the  first 
United Nations Conference on Desertification (UNCOD) in Nairobi, Kenya. A few years 
later, the German Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) teamed up with 
INTA  to set up  the  Lucha  contra  la Desertificación en Patagonia  (LUDEPA) project  to 
combat desertification, as well as the Prevención y Control de Desertificación en Pata‐
gonia  (PRECODEPA)  project,  which  brought  together  INTA,  regional  universities  and 
provinces. Remote sensing greatly benefited these initiatives by allowing a better so‐
cialization of socio‐environmental issues in Patagonia. 
SHEEP IN EXTREMIS: GIVING-UP AND LEAVING 
Despite technical advances and institutional mobilization, the situation did not improve 














in  1991,  and  more  than  500  in  1997  (Andrade,  2002).  The  trend  continued  at  











ary management methods of  the pastoral resource,  i.e.  to stock the paddocks below 

























































SHEEP BLEAT IN MAPUCHE 
Public action to rescue sheep farming, shared by many institutions at all political levels, 











property of  the  land. About one million hectares so far have been granted  to Native 
American communities in the province of Chubut. 


















hectares were stocked with  tens of  thousands of  sheep, often beyond  their  carrying 
















mainly  because  of  the  degradation  of  rangelands. As  a  region,  Patagonia  avoids  the 





























Gorla C.,  1998.  Las carnes patagónicas  y  fueguinas en el marco de  la  economía  nacional  y en  relación al 
contexto de la economía mundial (1930‐1957). Dunken, Buenos Aires, 575 p. 
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Policy and livestock in the Andes: 
Recent history in Ancash, Peru 





















































lated  and  have  remained  unknown  and marginal  to  the  central  government.  For 
example,  soil  erosion  is  extremely  high  on  Ancash  Mountains:  around  45  tons  
Figure 1: Ancash location in Peru 
































subsidized  interest  rates  far  lower than  those charged by commercial banks. This 




lapse meant,  among  other  things,  that  the  agricultural  sector  remained without 
sources  of  formal  financing.  Before  BA  became  insolvent,  President  Alberto  Fu‐





Zero credit or no-interest credit  




























pacas were  then  loaned  to  other  communities.  The  alpaca  breeding  loan  by  the 
sponsoring institution of the revolving funds also included technical assistance, spe‐





of  the communities  to  return  the  loan. Retrospectively,  the  lending of alpacas  to 
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their  way  out  of  poverty.  From  a  methodological  perspective,  participatory  ap‐
proaches are a more appropriate way to understand the context of small farms liv‐
ing in conditions of poverty and thus to design loan programs that work for them 
(Rivera,  2012).  For  example,  in  the  alpaca  repopulation  program,  when  external 
agencies supported local initiatives that added value to products, there were greater 
chances of sustainability than in top‐down projects. In our experience, small breed‐










the highlands without proper understanding of  local  conditions and  interests has 
continued in the context of glacier recession due to climate change in newer pro‐
grams such as the Sierra Azul (Blue Highlands). 
Origins of the Sierra Verde Project 
The National Watershed Management Program (PRONAMACHS) of the Ministry of 
Agriculture was launched in the 1980s. The program made a series of adjustments 

















tivities. Despite  this  effort,  new comprehensive water  legislation  in  2009 did  not 
support  decentralized  management  of  subwatersheds  and  called  for  centralized 
models  at  the  level  of  large  basins.  Thus,  the management  of  these  large basins 
lacked understanding of diverse local contexts and did not integrate a multidiscipli‐
nary approach to design regulations and policymaking. To a large extent, the role of 
grasslands  and pastoralists  in  securing water  for  these basins  remained  invisible. 
The more recent development of models and simulation techniques in Ancash have 
shown the important functions of high‐mountain ecosystems (Oscanoa, 2015). 





















The new strategy consulted  the  rural  community to decide on  the desired  future 
landscape, and considered the diverse local constraints, capacities and available al‐
ternatives. In the next step, the rural communities worked to implement this future 





approach,  the  respect  for  cultural  traditions  and  a  growing business  vision  in  re‐



















Concurrently  to  this  idea  of  using GIS  and models was  the  interest  of  attracting 
young leaders to the Management Committee of the microwatershed (MIMA, 2004; 
Oscanoa, 2015). However, the reality of the countryside in Ancash and other regions 




REPOPULATION OF SOUTH-AMERICAN CAMELIDS  
The national Program of Repopulation of South‐American Camelids was also devel‐




















legislation  to support  the development, protection, conservation and  sustainable 
use  of  South‐American  camelids  (Condori,  2015),  this  is  a  resource  that  remains 
largely marginal among national priorities. 
Strengthening the smallholding system in the high Andes 
Alpacas and llamas were reintroduced in regions such as Ancash where they existed 
until approximately the 17th century (RECAP, 2007). The objective of the program 

























also mountain  guides  organized  as  the  Association of  Auxiliary Mountain  Service 
Providers (ASAM).  
Sustaining an alpaca germplasm conservation bank proved to be one of  the most 



















produce  valuable  nutrients  (omega 3),  which  help  control  deadly  diseases  in  hu‐
mans (Valenzuela et al., 2011). In consequence, there is substantial evidence to re‐
think national policies  that underestimated  rangelands  in highland areas and  the 
potential to develop South‐American camelids as a source of high‐quality meat, and 
thus economic opportunities for mountain communities in the Andes. 
Impacts and sustainability of the program 




















climate of violence generated by terrorism, and iv)  the  lesson  learned once more 
that programs designed with insufficient participatory approaches miss understand‐
ing  the objectives of producers,  and  the social,  economic and political  context  in 
which they function. 
CONCLUSION 
Diverse  national  policies  aimed  at  farmers  and  herders  in  the  high  Andes  have 
shown a primary focus on the protection of natural resources, especially the con‐





























ments en Amérique du Sud à  l’aube du  IIIe millénaire. CIRAD, Montpellier,  France, 121‐133, DOI: 
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History of livestock policy in Mozambique 
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INTRODUCTION 
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Plateau  in  the Democratic  Republic  of  Congo  (ex‐Zaire),  and Asians.  It  should  be 
noted that goats and cattle settled in Tete Province (Central Mozambique) and Gaza 















































Livestock Policy                                                                                                                                                                  93 
rural communities. It  is estimated that about 86% of the herds of the country are 
family owned, the remaining 14% belonging to the commercial sector (CAP, 2011). 
POTENTIAL FOR LIVESTOCK PRODUCTION 
South zone 
This area  is  located south of Save River,  representing about 20% of the country’s 
area, covering Inhambane, Gaza and Maputo provinces. The climate, except for the 
coastal regions and Libombos Mountains, is semi‐arid with on average 350‒800 mm 





























i.e.  its climate  is humid  tropical,  influenced by altitude; and  iii) Tete Province dry 
lands  and  the north of Manica  Province  (medium altitude) with mainly  savannas 
94                                                                                                                                                        Mozambique 














LIVESTOCK PRODUCTION AND SPECIES 













proved  health  programs  (vaccination  campaigns)  and  veterinary  technical  assis‐
tance services are other important factors in this growth. 
Small ruminant production is dominated by goat breeding, with a current stock of 
over 4.6 million head. Tete Province  in  the Central Region of  the country has  the 
largest flock. The goats often belong to the Landin local breed and are mostly reared 
by  small  producers.  The  commercial  production  is  still  embryonic.  The  goats  are 
chiefly crossbreeds between the Red Goat Kalahari (originating from South Africa) 
and the Alpine  (originating  from Europe)  introduced by  few private companies  in 
Barue  District  (Manica  Province),  Namaacha  District  (Maputo  P.)  and  Lichinga 
 


















Poultry  production  has  been  growing  in  the  country  in  recent  years.  Domestic 














protein  alternatives.  The wild  species  livestock program  for  the  so‐called  Zambia 
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Livestock development policy analysis 
in Benin 


















subsector, considering  its  importance  for  the  local and national economy. All  the 
measures to develop the livestock subsector have thus been implemented by the 
successive public administrations. The present work was carried out using reports 
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ting up  a  local  presence of  the  administrative organization. Administrative  struc‐
tures were thus set up in the six departments of Dahomey at the time. These de‐
partments corresponded to the breeding areas, which were headed by veterinary 
















Okpara Farm  in Borgou Department, and  in 1958 Kpinnou Farm  in Mono Depart‐
ment  in  the  Southwest.  Okpara  Farm  was  originally  an  exhibition  establishment 
where Borgou breeds were reared. Kpinnou Farm had facilities designed to improve 
porcine species. All these processes initiated by the colonial administration led to 
the  creation  of  the  first  National  Directorate  of  Livestock  and  Animal  Industries 
(DNEIA) in 1959 on the eve of Independence. 
From the Independence in 1960 to the 1990 National Conference 




























































pastoralists  to  the  central  areas  of  the  country  during  the  lean  season. On  state 
farms the production system improved a lot with the installation of forage plots. 
However,  this political orientation showed  its  limitation during the economic col‐










sector.  Livestock  producers  became  thus  responsible  for  the  vaccination  of  their 
herds (MDR, 1994). 
PERIOD FOLLOWING THE 1990 CONFERENCE 
OF THE FORCES OF THE NATION  
Following the economic recession of the 1980s, the country organized the Confer‐
ence of the Forces of the Nation in February 1990. Thereafter, Benin opted for eco‐








while  ensuring  sustainable  exploitation of  natural  resources,  ii)  help  rural  people 
manage their farms and land on their own, and iii) improve the financial profitability 
 





in September 1995, and the Strategy and Plan were  implemented.  In addition,  to 









































To mitigate  the  closing  of  stations,  the  government  launched  a  vast  program  of 




























STATE STRUCTURES RESPONSIBLE FOR THE ADMINISTRATION 
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Directorate of Livestock 
The Directorate of Livestock prepares and monitors the implementation of the Gov‐
ernment’s livestock policy. It is responsible for defining the State’s policy on animal 









cial  Service  (SAF).  Three  technical  support  structures  and  livestock  development 





















The professional  organizations  in Benin  include  three national  networks  grouped 
into  a  national  platform  representing  farmers;  it  is  a member of  the Network  of 
Farmers Organizations and Producers of West Africa (ROPPA): the Federation of Pro‐













LIVESTOCK DEVELOPMENT AFTER THE PERIOD OF DEMOCRATIC 
RENEWAL 











PDE was  implemented  in three phases. According to  the  final  report of  its  imple‐
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Support Project for the Milk and Meat Subsectors 
PAFILAV was identified in June 2007 by a mission of the African Development Bank, 
following a 2005 request from the government. The project is part of the 2006‒2011 





ducing  the deficit of animal protein,  imports, poverty and precariousness  through 
the increase of milk and meat production on state farms, and by providing breeders 
with efficient dairy and meat animals. The implementation of this new policy aimed 










sanitary  monitoring  and  epidemiological  surveillance,  which  have  improved  the 
health  status of  livestock,  and  led  to a  substancial  increase  in  the national  cattle 
herd. The productivity of local breeds is still a challenge. The new political orienta‐
tions must  include  increasing  the productivity of our native breeds  through well‐
elaborated feeding and genetic improvement programs implemented by the various 
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Livestock policies in Senegal  
from 1960 to 2012 














ence,  the  crisis of agriculture  from 1973  to 1984‐1985,  the  liberalization  from 1985 
subdivided into structural adjustments from 1985 to 2000, then liberalization and glob‐
alization.  








































ral  reserves  and peasant  villages  in  search of new  lands.  It  is  therefore necessary  to 
examine how post‐independence public policies have reacted in relation to this legacy, 
and the change in the national and international physical and socioeconomic context.  











In  1964,  Senegal  passed  a  law whereby  the  state became  the  land  owner  (Pélissier, 









was met with milk powder  imports. Milk remained an  important product  in farmers’ 
consumption and income, and explained the heightened care given to dairy cows.  












































by  regional  development  companies  (Agricultural  Development  and  Extension  Com‐
pany [SODEVA], Delta Land Development and Use Corporation [SAED], and Casamance 












From 1985 on, the context of liberalization and globalization 
Senegal, faced with the oil crisis and recurring droughts, must reform as contributors 
no longer wished to finance the deficit. The Structural Adjustment Program (SAP) has 
resulted  in major break‐ups, mainly  the withdrawal of  the state from some essential 
functions. 































velopment  Company  of  Senegal  (SODAGRI)  projects  that  included  a  cattle  fattening 
farm, a feed factory and a slaughterhouse but did not consult the main stakeholders. 
Access to credit has been facilitated by the National Agricultural Credit Bank of Senegal 
(CNCAS). However  in general, the banking sector has remained reluctant to  invest  in 
pastoral matters as they are considered expensive and risky. 


















Completion of the livestock privatization policy 
The  completion  of  the  livestock  privatization  policy  resulted  in  different  measures 



















experience  in  the Ferlo based on pastoral  units with appropriate water works and a 











The Village Planning and Development Project  (PADV),  financed by  the  International 
Fund  for Agricultural Development  (IFAD) and  limited  to  the  Louga  region, has been 
involved  in  the development of village and pastoral water  infrastructure, production 
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value chains and local capacity building. The breeding component of the Producer Sup‐
port  Services  Program  (PSAOP)  consisted,  in  its  first  phase,  in  institutional  reforms 
aimed at strengthening public service missions, particularly the control of animal prod‐
ucts and information flow. It also aimed at decentralizing and restructuring agricultural 





duction  Research  (ISRA/CRZ)  of  Kolda,  the  Textile  Fibers  Development  Company 





Finally,  regarding breeders’ organizations  the major action was  the establishment of 
Breeders’ Houses (MDE) into a regional federating framework. Started in 1997, it was 
initially entirely  run by  the administration. A branch called  the Regional Directory of 
Women Breeders (DIRFEL) was also devoted to women breeders in each region.  
Effects and impacts 


























negative  terms,  the weak  coordination  between  national,  regional  and  local  institu‐
tions, including farmers, is a problem. The few positive actions have consisted in setting 
up and managing sheep and henhouses in Kolda and Tambacounda regions. 
New Sectoral Initiative for Livestock Development (2004‒2010) 




































































Effects and impacts 
NISDEL’s positive results have to be emphasized especially with regard to animal health 
as, with the national system of epidemiological surveillance, rinderpest and contagious 
bovine  pleuropneumonia  were  eradicated.  FONSTAB  has  not  yet  resolved  livestock 
credit  issues. In the same vein comes also the dairy core of crossbred cows from the 
insemination program. Finally,  there has been  the  revival of  livestock  farming  in  the 











In  conclusion, NISDEL promotes  an  entrepreneurial  breeding based on  technological 
change, e.g. importation of genetics and production methods. However, it has shown 
real difficulties in achieving the expected results in the expected time. 





Overall objective and orientations 
PNDE has thus set the overall objective of "making livestock a successful sector, capable 
of satisfying, at least, the national demand for animal products and of ensuring the so‐










Strategic axes and PNDE framework plan 
Four strategic axes have been defined: improve the productivity and competitiveness 





production performance  (health,  genetics,  nutrition),  ii)  upline  and downline market 
access (e.g. infrastructure, equipment, control information), and iii) technical capacities 
of farmers and sector governance. 
Effects and impacts 
PNDE aimed to include the needs and opinions of breeders and other actors who took 
part  in  the diagnosis of  the  sector  conducted during  the elaboration process.  It  pro‐


































































of  pastoral  and  agropastoral  communities  to  drought  and  other  extreme  weather 


























































Public interventions regarding pastoral 
activities in the argan-tree area 
in Morocco: continuity and changes 











cultural  activities.  A  large  proportion  of  the  population  is  still  poor,  especially  in 
mountains, oases and Southern arid areas. 
DUALITY OF INCENTIVE POLICIES PROMOTING AGRICULTURE 
THE TWO PILLARS OF THE GREEN MOROCCO PLAN  
Until  2008, Morocco  based  its  agricultural  strategies mainly  on  irrigation  and  in‐
crease of the production of milk, cereals, red meat, etc. The previous plans had been 
often unsuccessful with a  loss of competitiveness and food safety, which decided 




GMP  is  structured  in  two pillars  like  those of  the European Common Agricultural 
Policy. Pillar I refers to large farms and aims to make modern agriculture more com‐
petitive and export‐oriented in a globalized world. Subsectors based on irrigation 














small‐size farms in the  ill‐favored mountains and arid areas.  It  is mainly based on 
local  terroir  products  (e.g.  honey,  local  olive  or  argan  oil,  cheeses, mutton,  goat 
meat, aromatic plants, saffron, prickly pears). The strategy of Pillar II is to support 

















oped  in  France  (they  “could keep on helping Morocco  to develop  faster and  in a 






























HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT 
OF THE ARGAN-TREE AREA  

















registered private properties,  and  traditional  tribal or  indigenous properties.  The 
private Melk  and  the collective properties, among them the collective  (mouchaa) 
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CHALLENGES OF PASTORALISM IN THE ARGAN-TREE AREA 




thus  the degradation of many sylvopastoral areas.  In addition,  the organized and 














by  the  families. Nevertheless,  the performances of  goat  rearing  are  very  low:  no 
reproduction  control,  high mortalities,  low‐growing  rate  of  the  kids,  bad  carcass 



















fron  (also PDO). The objective  is  to organize  the producers and cooperatives  in a 

























million euros)  for 634 additional  tons of meat produced, and  the creation of 200 
jobs (50,000 work hours) for 17 million MAD (1.5 million €) invested in five years. 
The number of beneficiaries targeted in the document project was 22,740.  
Table 1: Budget of the Project of Promotion of (goat) Kids in the Argan-Tree Area in Morocco in 2014 
Operations  Budget (MAD/€) 
Breeders’ organization  
ANOC groups 
 
Improvement of herd management 
       Animal health 
Buried water tanks (100 m3) 
Truck for water transport 
Building a pilot farm  
 
 
Goat meat marketing 
Slaughterhouse  
Pilot market (souk) 
Cutting room 
Refrigerated truck to transport meat 
Marketing organization 
 





















































Total   17,000,000/1,513,000 
Source: DPA / Plan Maroc Vert, 2012 ; MAD: Moroccan dirhams; €: euros 
First specifications for certification of the argan kid 
Difficulties, oppositions and recent development 















Consequently,  these specifications  faced the opposition of  several main actors of 





area questioned  the  legitimacy of ANOC, considered as external  to  the area, and 
insisted on the traditional importance of goats in their own district, and the need to 






DISCUSSION ON THE IMPACTS OF PUBLIC INTERVENTIONS 
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mean  professionalization  and  specialization.  However,  this  approach  has  largely 
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ignored the difficulties of the local actors to appropriate this type of certification. 





















Another  implicit  hypothesis  based  on  the  aggregation  around  local  leaders  and 
groups of professional breeders is that this nucleus will be the basis for development 
of all the community. However, only the members of these groups received tech‐
nical  extension  services  and  very  few  services were dedicated  to  the majority  of 
small‐size goat farms. 
GENERAL CONCLUSIONS AND PROSPECTS 
In  spite of  these difficulties,  the  awareness of  the Moroccan  government and  its 
resolve to enhance these ill‐favored areas has significantly increased; Morocco be‐
longs today to the Adelboden Group (multi‐actor think‐tank on the development of 





























durable  de  la  Petite  Agriculture  prenant  en  compte  les  spécificités  des montagnes  et  des  oasis,  
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Public policies and their effects on the 
livestock subsector in the Gharb plain, 
Northwestern Morocco 
Mohamed Taher Sraïri1 
When you don’t know where you are going to, look back at where you came from. 
(South African proverb) 
INTRODUCTION 






































(e.g.  fruit  trees,  artichokes,  strawberries).  The  livestock  subsector  is  well  repre‐
sented in the region, as it currently allows an annual production of 290,000 tons of 
milk from 114,300 cattle, of which 82% are purebred Holstein or crossbred (Local x 
Holstein)  cows.  The  animal wealth  also  consists  in  a  flock  of  937,700  sheep  and 
24,100 goats (ORMVAG, 2011) contributing to an annual output of 13,600 tons of 
red meat. 
From  the  beginning  of  the  colonization  era  in  1912  to  the  current  situation,  the 
Gharb plain has witnessed several infrastructure layouts, supported mainly by pub‐
lic  policies,  which  have  radically  transformed  its  original  landscapes.  The  aim  of 
this chapter  is to present a detailed analysis of the effects of such policies on the 
whole  agricultural  activity  in  the Gharb plain, with  a  particular  focus on  the  live‐
stock subsector. Four parts structure the chapter. The first one briefly covers the 
precolonization  era, when  the  area was mainly  a  corridor  for  trade with  foreign 
countries with limited state intervention. The second one focuses on the coloniza‐
tion period, from 1912 to 1956, which can be depicted as the beginning of state‐
oriented  policies  in  the  region  under  the  French  protectorate  regime.  The  third 
one relates to state‐driven policies of  irrigation infrastructure and agricultural de‐
velopment  from  the  Independence  (1956)  until  the  period  of  the  Structural  Ad‐




THE GHARB PLAIN, A HOSTILE TERRITORY 
IN THE PRECOLONIZATION ERA 
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During  the  19th  century,  the Gharb  plain  could  be  considered  as  a  passage  area 
with an  importance  for  trade with Europe,  given  the proximity of Gibraltar  Strait 










al  player  in  the  specific wool market.  In  fact,  it  has  been established  that  during 
the  Merinid  dynasty  which  ruled  Morocco  from  the  13th  to  the  15th  century, 
sheep were exported to neighboring Andalusia (south of Spain) which was at that 
time under Arabs and Berbers’ control. The breed, which was famous for its fleece 
quality  and  weight,  is  thought  to  have  spread  all  across  Europe  and  after  that 
worldwide, as its characteristics made it a major producer of wool, especially from 
newly colonized South America and Australia (Flamant, 2002). 
THE GHARB PLAIN DURING THE COLONIZATION ERA (1912 TO 1956) 
The  area did  not witness a  remarkable opposition  to  the  colonial occupation,  by 
contrast  with  other  neighboring  mountainous  regions,  such  as  the  Middle  Atlas 






the Gharb plain was soon  identified as an area “liable to  flooding  in a subarid re‐
gion” (Le Coz, 1964). In 1925, preliminary attempts to get rid of the swamps were 
undertaken,  and  the  colonial  authorities  began  investing  heavily  in  drainage  and 
irrigation means.  This was  particularly  noticeable  through  the  building  of  one  of 
the  first  large‐scale  irrigation dams  in Morocco,  the  El Kansera dam, built on  the 



















cane  and  citrus  trees,  to  provide  the  settlers with  a  set  of  high‐value  cash  crops 
that would  increase their  incomes. However, as  the  independence of the country 
was  looming,  such  experiments  did  not  last  too  long,  and  their  effective  results 
could not be seen immediately. Hence, at the onset of independence, and due to 
the fact that the colonial power had been engulfed in two successive world wars, 








mal  draft  and  it  usually  represented  a  hard  task  necessitating  a  long  time,  given 
the heavy clay soils of  the  region (Couleau, 1968). Many smallholder  farms could 
not  afford  to  sow  all  the  land  they  had.  The  colonial  authorities  did  not  have 
enough  time  to  establish  a  specific  policy  related  to  these  kinds of  farms, which 
were significantly underdeveloped. However, by the end of the 1940s, the colonial 
authorities launched the Sectors for the Modernization of Smallholder Farms pro‐
gram  to  try  to  improve  these  farmers’  livelihoods  and  avoid  social  unrest  (Joly, 
1946). This program did not have enough time to be completed, as the independ‐
ence of the country was on the way. In fact, the main cereal crops average yields 
were still  limited (not exceeding one ton of grains per hectare  in  favorable years) 
and very unstable across the years because of variable climate conditions.  
IMPLEMENTATION OF A STATE-DRIVEN AMBITION 
FOR AGRICULTURAL INTENSIFICATION 
At Independence in 1956, the country had to provide rapid solutions to many chal‐
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that  the Gharb plain was one of  the most  favorable areas because of  its average 
rainfall  levels and mild  temperatures,  it was decided  to  intensify  there  in priority 
the agricultural production.  
The  Moroccan  government  officially  launched  from  1963  to  1968  a  vast  study, 
called  Sebou  Project,  with  the  support  of  the  United  Nations  Development  Pro‐
gram (UNDP). The aim was to provide solutions to add value to the traditional ag‐
ricultural sector of the Gharb plain and its neighboring fringes, which cover almost 
40,000  square  kilometers  (i.e.  an  area  larger  than  Belgium).  Rapidly,  the  study, 
which was carried out by international experts, allowed identifying the importance 
of  irrigation  and  drainage  as  necessary  means  to  overcome  water  excesses  and 




under  experimental  conditions,  its  adaptation  to  the  wet  conditions  of  the  area 
during  winter  and  spring  (INRA Maroc,  1965). Moreover,  Sebou  Project  stressed 
the need to implement an infrastructure of milk collection to allow its rapid treat‐
ment by industrial processors. The project emphasized the need to get rid of local 
cattle  breeds,  as  these were not  adapted  for  dairy  intensification.  It  pledged  the 
introduction of  purebred  imported  cows  in  farms with  sufficient  technical  know‐






the  state  in  the  regulation  and  encouragement  of  the  agricultural  development. 
This was especially noticeable in the field of irrigation management, with the insti‐
tution of the National Irrigation Office (ONI). However, the authority of such an of‐

















were  the  throne’s  supporters”  (Leveau,  1965).  Given  the  increased  legitimacy  of 
the ruling power after the elections and the defeat of the opposition icons, ONI’s 










Sidi  Slimane  under  ONI’s  authority;  the  supply  chain  (from  cropping  practices  to 
processing harvests) brought about job opportunities and added value to the agri‐
cultural assets of the area, e.g. water, land, manpower.  
Later on, ORMVAG was associated  to  the  first serious attempt at  increasing  local 
milk outputs with the launching of the ‘Dairy Plan’ (MARA, 1975). It relied on sev‐









as  a major means  to  achieving  crossbreeding  between  local  cows  and  imported 












access  to  the same plot of  land  in  the end. ONI  thus  lobbied  for a change  in  the 
land  regulation,  especially  with  regard  to  commons.  However,  the  ruling  power 
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cultural  Development  Company  (SODEA)  and  the Agricultural  Land Management 
Company (SOGETA), whose role was to exploit the large farms formerly owned by 
foreign settlers. The ruling power also created the Moroccan Agricultural Company 
(COMAGRI) with a  livestock orientation, as  it managed  farms specializing  in dairy 
production. However,  in  some of  the  remaining  lands  that used  to be under  set‐
tlers’ control, the state tried to implement some land reforms as the pressure from 
farmers’  organizations  began  to  increase.  The  ruling  power  issued  a  specific  law 
creating  land  reform  cooperatives  at  the  end  of  the  1960s.  These  cooperatives 










the  local  cattle  breeds  as well  as  small  ruminant  flocks.  The  herd was  therefore 
changed to purebred imported Friesian cattle, and crosses between such animals 
and  local  breeds.  By  the  beginning  of  the  1980s,  in  addition  to  the  numerous 
smallholder farms, the milk output came from private large farms as well as from 
those managed by  companies  such  as  SODEA and COMAGRI, which operated on 
state‐owned  land.  However,  marked  difficulties  to  achieve  a  modern,  intensive 
and  profitable  dairy  activity  soon  appeared.  Even  in  large  state‐owned  farms, 
technical  problems  occurred  frequently,  as  the  workers  in  charge  of  the  herds 
were not their owners. Cows and calves’ high mortality rates were sometimes rec‐
orded,  as well  as  frequent  production  accidents,  although  the  average milk  yield 
per cow could sometimes rise above 6000 kilograms per year (Hajjani, 1986; Sraïri 
and  Kessab,  1998).  The  setbacks  were  mainly  linked  to  quality  feed  shortages, 
whether due  to seasonal  flooding, or more  frequently during  summer, when  the 
berseem‐clover end of cycle meant a rapid drop in nutrient availability (Sraïri et al., 
2015). Moreover, it appeared rapidly that the practices promoted by the intensive 














At  the  end  of  the  1970s,  the  cattle  raw milk  output  continued  its  significant  in‐
crease. It coincided with almost the end of direct raw milk deliveries to consumers 




line  the  commodity  chain,  a milk  processing  factory,  Colait  Extralait,  owned by  a 




search  area.  The  Moroccan  state  provided  Hassan  II  Institute  of  Agronomy  and 
Veterinary Medicine, the leading institute in the field of animal sciences and veter‐
inary  research  in  the  country,  with  a  farm  of  almost  360  hectares  in  the  Gharb 
plain. In this experimental station, the research and extension efforts on the herd 
aimed to show the usefulness of the national policy in the field of intensive dairy‐
ing.  Several  programs  of  crossbreeding  between  local  breeds  and  imported  Frie‐
sian cattle were implemented. They were soon followed by crosses between such 
strains and the Holstein breed, which was emerging as a global player in the field 
of dairy cattle  genetics. Research programs also  focused on better  characterizing 
berseem‐clover nutrient contents and its evolution throughout its vegetative cycle, 





LIBERALIZATION ERA FROM THE MID-1980S UNTIL TODAY 




trouble,  given  the  significant expenses  engaged  in  the  Sahara  conflict, which op‐
posed Morocco to the Polisario Front (Popular Front for the Liberation of Saguia el‐
Hamra  and  Río  de  Oro),  since  1975.  Preliminary  discussions  between Moroccan 
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authorities  and  the  international  donors,  particularly  the  International Monetary 
Fund (IMF) and the World Bank, took place to implement a severe reduction in the 
expenses. A Structural Adjustment Program (SAP) was  imposed to  the country by 
1983.  As  a  consequence,  significant  budget  cuts were  programed, which  directly 
impacted all the social sectors including education and health. With regard to agri‐
culture,  the  effects  of  SAP  progressively  emerged,  as  the  state  authorities  were 
forced to reduce expenses. The liberalization of the economy, which concurrently 
followed, almost meant the end of all kinds of incentives to the agricultural sector. 
Consequently,  the  prices  of  the  most  used  feed  concentrates  in  livestock  farms 
soared. That was mainly noticed for wheat bran and dehydrated beet pulps, which 
were at  that  time highly available  in  irrigated schemes. The  incentives on the  im‐
ports  of  purebred  dairy  heifers  were  also  stopped.  The  withdrawal  of  the  state 
from direct management of dairy  farms was also adopted,  and  therefore COMA‐
GRI was dismantled by the mid‐1980s. It was followed by the end of SODEA dairy 
activities in the late 1990s, as all the state‐owned lands were progressively includ‐
ed  in  a  program  named  Private  Public  Partnership.  However,  the  experience  of 
dairying was finally accepted in the area, since the demand from neighboring cities 
(e.g. Kénitra, Rabat, Casablanca) soared, and milk volumes went on  increasing as 
smallholder  farmers  adopted  the  idea  of  diversifying  their  sources  of  income  by 
rearing cattle of imported origin.  





ing  a  short  period,  to  the  fodder  biomass  available  in  the  rainy  season  (Sraïri  et 
al., 2003).  In addition,  all  the  farmers  considered  that  the  integration of cattle  in 
the management of their activities was crucial, as they produce manure, which  is 
necessary  for  any  crop  intensification.  In  smallholder  farms,  cattle  represented  a 
real  asset,  as  they  provided  employment  opportunities  for  the  abundant  labor 
available. In some specific areas of the Gharb plain which used to be swamps, the 
farming systems still heavily relied on rice, as the main source of income. The veg‐
etative cycle of  this crop (sown  late May and harvested  in October) and  its agro‐
nomic  constraints  required  fertile  soils,  which  could  only  be  guaranteed  by  ber‐
seem  clover  as  a  previous  crop  (given  its  leguminous  characteristics)  combined 
with  the massive use of manure. Cattle breeding and  rice appeared  complemen‐
tary  in  the  strategy  of  such  farms:  cattle  as  the main  activity  from November  to 
May and its relationship to berseem‐clover daily cuts, and rice from June to Octo‐
ber. Cattle were  the main  financial  asset  for  the  farm  to ensure a  successful  rice 
harvest, as strategic sales of calf crop would allow financing the purchases of stra‐
tegic inputs for rice (e.g. seeds, fertilizers, pesticides).  
The withdrawal  of  the  state  from  all  kinds  of  direct  intervention  in  the  livestock 




As expected,  the  next  step  was  the  total  liberalization  of  milk  prices  across  the 
supply chain, which occurred  in 1992. Milk collection cooperatives and  industrial 
processing units had to find a new frame to discuss these issues. Unfortunately for 
milk  collection operators and  for  farmers,  the  liberalization automatically  caused 
the  farm gate milk price  to  remain unchanged, whereas milk consumption prices 
steadily  increased,  indicating  that  the  industrial  processors’  margin  was  growing 
(Table 1). Such a trend rapidly  induced the emergence of  informal milk collection 




ering milk  to  collection  centers, where  the prices  remained unchanged  for many 
years. 
Table 1: Farm gate and consumption milk prices in Morocco from 1970 to 2015 (Moroccan dirham) 
Year Farm gate (1) Consumption (2)  (1)/(2) (%) 
    
1970 0.54 1.05 51.4 
1975 0.90 1.20 75.4 
1980 1.44 2.10 68.6 
1985 2.05 3.10 66.1 
1990 2.62 4.10 63.9 
1995 2.94 5.00 58.8 
2000 2.94 5.40 54.4 
2005 2.94 6.20 47.4 
2010 3.15 6.40 49.2 
2015 3.40 7.00 48.6 
 
Moreover, as the milk collection centers could refuse, especially  in the rainy sea‐
son,  that  occasional  suppliers  deliver  their  output,  these were  forced  to  address 
themselves to the  informal milk chain. Quality controls  in this chain could be less 




in  the  collection  center,  no  accurate quality  analysis  on  the  several milk  batches 
could be achieved. This was especially true for milk fat and milk protein contents. 
Such  a  situation  created  numerous  conflicts  between  farmers  and  the  industrial 
processors who purchased  their milk.  This was more obvious when  cooperatives 
received  fines  when  the  collective  milk  tank  was  declared  of  poor  quality.  The 
emergence  of  informal milk  circuits  combined  to  the  quality  issue  soon  induced 
difficulties for the regional dairy processing unit, Colait Extralait, to keep on regular 
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payment to its suppliers. Added to its internal management problems, these diffi‐
culties resulted in the 1990s  in the  intervention at regional  level of another dairy 
processor, Centrale Danone (leader in the Moroccan market), which began collect‐
ing milk. This was in the direct line of the liberalization of the sector, but it created 
a  source  of  tensions  between  the  two  operators,  contributing  to  the  reinforce‐
ment of the informal dairy circuits. 
The cessation of state intervention in the dairy chain implied that other operators 
would  represent  the  sector.  Therefore,  since  the  mid‐1980s,  the  authorities 
launched the  idea of the establishment of professional associations. By 1988,  the 
National  Cattle  Breeders’  Association  (ANEB)  was  officially  instituted,  with  local 
representatives from the several regions of the country where a significant cattle‐




not  very  much  represented  in  the  association.  The  situation  could  be  observed 
throughout  the country  including  in the Gharb plain. The withdrawal of  the state 
supervision of the cattle subsector induced a significant drop in the monitoring ac‐
tivities of the herds and their health. Official milk recording and annual campaigns 
of  tuberculosis  testing  almost  ceased  in  the  country.  The  state  argued  that  such 
operations  had been  imparted  to professionals who  therefore had  to  implement 
them. The  technical  support which used  to be provided by state  local services  to 
farmers also drastically decreased. Consequently, farmers had to adopt their own 
peer‐to‐peer learning processes (Faysse et al., 2012). With the withdrawal of state 
intervention,  the  planned  state‐driven  innovation  process  and  dissemination  ex‐
tension services collapsed. Fortunately,  local  innovations at  the  initiative of  farm‐
ers emerged and produced informal labor, neighbor and marketing networks that 
contributed to the resilience of livestock farming systems (Poncet et al., 2010). 





in 1996. With  its capacity of 3.8 billion cubic meters,  its  role was both to prevent 
flooding and to provide water for the expansion of the irrigated area in the plain, 




























try,  to ensure  the marketing of  significant daily milk outputs. Building  these very 
large dairy  farms  in  the Gharb plain definitely  confirms  that  the area  is  the most 
favorable for this activity, as water scarcity has become a major threat to the sus‐
tainability  of  cattle  farming  in  other  regions  in Morocco. As  previously  reported, 
the water footprint may amount to 1.5 cubic meter per kilogram of milk and 15 to 
18  cubic  meters  per  kilogram  of  beef  carcass  in  the  context  of  the  irrigation 
schemes  in Morocco  (Sraïri et  al.,  2009; 2016).  To ensure  the availability of  such 
water amounts, dairying must  first  rely on  ‘green water’  (i.e.  rainfall)  rather  than 
‘blue water’  (i.e. irrigation),  especially  in water  scarce  areas,  as  groundwater  de‐
pletion  can  definitely  ruin  the  implementation  of  sustainable  dairy  systems  (Sul‐
tana et al., 2014). 




been associated with the  implementation of a  large‐scale  irrigation infrastructure 
which  has  radically  transformed  agriculture.  Irrigation  and  drainage  techniques 




subsector  in  the Gharb  plain,  as  the dairy  farming  activity  has  emerged whereas 
local cattle breeds and small ruminants have declined. The latter have been espe‐
cially  impacted by the decrease  in rangelands, as well as by their significant  labor 
needs  with  limited  productivity,  given  their  slow  reproductive  rates.  The  move‐
ment  of  liberalization which  has  affected  the Moroccan  economy  since  the mid‐
1980s has induced a massive withdrawal of the state from the regulation of the ag‐
ricultural  sector.  This  has  aggravated  the  dichotomy  between  very  large  farms, 
whether on private or  rented  state‐owned  land, both  formerly controlled by  for‐






sugarcane  and  beet,  berries,  for  exports,  dairying.  This will  however  amplify  the 
competition for land access, as illustrated by the ongoing trend of land price signif‐
icant  increases. Because of  this growing demand on  land, public authorities have 
begun  very  recently  (summer  2017)  to  consider  implementing  a  new  policy  on 
common  land,  and  it  is  no  surprise  that  its  launching  will  target  in  priority  the 
Gharb  plain  irrigation  scheme.  The  policy  will  enable  the  privatization  of  these 
lands, which  have  remained  for more  than  one  hundred  years  under  a  common 
status, managed by  tribal arrangements. Thousands of hectares will  therefore  in‐
tegrate  the  land market  in  the near  future  and  attract  investors  to  finance  large 
projects. The  livestock subsector will  certainly be promoted  to a  strategic  role  to 




ing  demand  for  increased  wages,  particularly  for  the  work  involving  herds,  has  
recently  emerged  and  they  certainly  add  pressure  on  the  profitability  of  animal 
production activities within  large  farms as well as  in  smallholder units  (Sraïri  and 
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Overview on livestock policies 
in the Bedouin area 
Northwestern coast zone of Egypt 
Ibrahim Daoud1, Mona Abdel Zaher Osman2, 













DESCRIPTION OF THE NORTHWESTERN COAST ZONE 
Located  in Western  Egypt, NWCZ  is  a  strip  of  arid  land  along  the Mediterranean 
coast. It is bounded by the sea to the north, the Nile Valley to the east, the Libyan 




with  regard  to water availability,  there are  three main entities within NWCZ. The 
first extends about 100 kilometers west of the Nile Delta to the city of Ras El Hekma. 


















Figure 1: Location of the Northwestern coast zone of Egypt in the Mediterranean and its main urban centers 
NWCZ  is mainly settled by Bedouins, especially  in  rural area. According  to Daoud 
(2015), the five main tribes are: Awlad Ali Abiad, Awlad Ali Ahmar, Qutaan, Gomiaat, 
and  Snena.  Due  to  the  harsh  conditions,  Daoud  (2015)  considered  that  Bedouin 
breeders have developed complex pastoral livestock farming systems based on ani‐
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during the summer and religious days, and from an economic point of view in con‐
nection with the supplies needed by holidaymakers. 
A LONG TIME AGO UNTIL THE ROMAN PERIOD 
According to Daoud (2015), two or three millennia ago, and even earlier, NWCZ was 
a food‐providing area for the entire Mediterranean Basin, both in Roman times and 






olives. Maybe  the climate was different at  that  time and/or agricultural practices 
were not sustainable?  
Based on a review of  the  literature, Kassas, cited by Bruins et al.  (1986), explains 
water management in NWCZ. It is a function of the land topography, especially on 
the coast with its succession of small limestone hills parallel to the coast (Ball, 1952; 
Said, 1962). The  cultivated  land  lay at  the  foot of  the  chains of  small hills where 








stituting  a  microcollinear  reservoir.  This  ingenious  rainwater  harvesting  system 
made  it  possible  to  grow crops  close  to  houses,  complementing  the  crops  in  the 
















































































mad and pastoral  life was possible as  long as common pastures and watering  re‐
sources were sufficient. Due to the weak availability of these resources, the demo‐




























attributed  tribe. This can be considered as  the  first  land constraint  to  the nomad 





Gnashat  tribe,  his  grandfather,  also Omda  of  the  same  tribe,  rented  in  1925  the 
northern area of Naghamish wadi from the King of Egypt (Khdiwy Abas). The rent 
was fixed to the quarter of the wadi production, which should be given or paid to 











possible  future  battleground  because  of  the  Egyptian‐Libyan  border,  attached  to 
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FROM THE 1960S TO THE 1990S 
According to Daoud (2015), this period started in a complex situation for Egypt. With 






























































tic  sites  within  25 kilometers  from Alexandria,  and  in  the  city  of Marsa Matruh. 
Daoud (2015) notes “The tourism progressively expanded in the deltas of the wadis, 
where  it  settled  on  the most  fertile  agricultural  soils,  planted  with  fig  and  olive 
trees.”  Facing  the  demand  of  land  for  tourism  construction,  some  breeders  sold 
small pieces of their land to private businesses. This had not been possible during 
Nasser’s  period,  because  they  did  not  own  the  official  title  of  their  land.  Daoud 
(2015) cites: “Land competition was still  the great challenge in NWCZ, due to the 
only  three  types  of  legal  landownership  recognized  by  the  Egyptian  law:  private 
ownership, cooperative ownership, state ownership.” Based on this text, the tribal 
or  common  land ownership did  not  exist.  The  rangeland,  called desert  land, was 
classified  as aradi  bur, meaning  undeveloped  or  rain‐fed  lands,  giving  rights  and 
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In conclusion, for this period, specific services and policies were launched in order 





FROM THE 1990S UNTIL THE PRESENT 














desertification  and  rangeland  degradation  also  started.  The  rain  stopped  com‐
pletely. The Southern dry wind attacked the rangeland. The vegetation cover had 
been  progressively  damaged,  reduced  year  after  year,  until  disappearing  com‐
pletely. Therefore,  the  soil  became more vulnerable  to erosion.  This bad process 
continued for 15 years.” The result is incredible: today there is no soil; it is just sand 
and bare rocks. 
Two and up to  five years’ droughts are  frequent  in NWCZ. Therefore, the natural 
resilience of  the rangeland ecosystem and the pastoral  livestock systems allowed 
the  breeders  to  face  these  droughts.  They  recovered  the  following  years  when 
weather conditions  improved. With  the 15‐year drought,  the socioecosystem has 


































































resources  facing  threats  from  neighboring  countries,  particularly  Libya.  In  other 
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Challenges facing agropastoral systems 
in the Arab dry region: case study of Lebanon 
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to be made between using the land for human food production or for animal feed. Feed 
production in the region is mostly rainfed with low productivity. Attempts to increase 































CASE STUDY OF BEKAA VALLEY 
Pastoralism constitutes an important part of the Lebanese patrimonial heritage espe‐





















cross‐border  animal  movements  (estimated  at  60%).  Refugees  who  had  fled  Syria 
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Main pastures and distribution 
Permanent pastures are almost absent  in  Lebanon. They only  cover 16,000 hectares 
which is about 15% of the country’s surface area. Seasonal grasslands are unevenly dis‐























Bekaa, center of small-ruminant production  






















Home  to nearly half of  the national  small‐ruminant  flock, Bekaa  is  the  focal point of 
most studies conducted in order to understand the pastoral systems in Lebanon, their 
types and livelihood strategies. Several research and development projects conducted 
by  the  American  University  of  Beirut  (AUB)  considered  Arsal –  a marginal  village  of 
36,000 hectares on the western slopes of the Anti‐Lebanon Mountains – as a case study 










straints  and  property  right  conflicts,  herders  changed  their  livelihood  strategies  and 
sought  income  diversification.  Their  new  adopted  strategies  relied more  on  pasture 
grazing, reducing feed quantities and flock size, and minimizing flock movements (Dick, 
2003).  It was clearly shown  that  the farming systems  in Arsal were shifting  toward a 
more sedentary system with rain‐fed fruit production away from traditional agricultural 
crops such as cereals (Hamadeh et al., 1999). 




a  sedentary  system  relying  on  the  common  rangelands  and  pastures  of  the  village. 
A  comparative  study of  the Arsali  farming  systems between 1997  and  2002  showed 
Livestock Policy                                                                                                                                                                        167 
a decrease  in  flock numbers and an  increase  in stocking  rates  in the pastures with a 




Table 1: Arsal farming systems 
 System activities Main activities contributing to income 
1 Fruit and cereal production with minimal small-
ruminant activities 
Off-farm activities supplemented with fruit production 
2 Small-scale cereal and fruit production with 
minimal small-ruminant activities 
Off-farm activities exclusively (90%) 
3 Medium-scale cereals and fruits Fruit production 
4 Cereals, fruits and medium-sized flocks Animal production (80%) supplemented with off-farm 
activities and cereals 
5 Large flocks and small crop production Animal production (90%) 
6 Fruit production on a large scale Fruit production 
Source: Hamadeh et al., 1999 





productivity  and  maintain  stable  milk  production,  they  supplemented  their  animals 
with more feed.  






















the  lack of  regulations have weakened  the  traditional  institutions and  the  system of 
communal range management in maintaining common lands. 













cation  in rural economies, and  inadequate  infrastructures and social services  in mar‐
ginal areas. 
Crop encroachment  
The conversion of marginal  lands to crops  is preventing  their use as rangelands. The 
investments  in  the marginal  lands, e.g. planting  rain‐fed  fruit  trees, do not  take  into 
account the long‐term effect of these activities such as soil erosion, which will decrease 
the quality and quantity of pastures and eventually lead to animal loss and a reduction 
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in pastoralists’ incomes (Hamadeh, 2002). This is the case of Arsal, which used to be a 
traditional agropastoral area, where the plantation of 1.5 million of cherry and apricot 
trees  resulted  in  the  fragmentation  of  the  land  and  hence  the  loss  of  rangelands 
(Chahine, 1995). Flocks were forced to seek new pastures, sometimes to graze in newly 
established orchards, which resulted in conflicts between shepherds and orchard grow‐
ers,  and  ended  in  a  sharp  drop  in  the  number  of  small  ruminants  –  from  90,000  to 
60,000 (Zurayk et al., 2001).  
Deforestation and overgrazing  








































also  unavailable  (MoE  and  UNDP,  2011;  Hamadeh,  2002;  Hosri  and  Nehme,  2006). 
Moreover, there is no serious interest to date in studying rangelands in order to develop 
sustainable management policies. Studying grazing systems should take into account i) 























the  constraints  that  pastoral  communities  face  in  order  to  sustain  their  livelihoods. 











Reduce pressure on pastures  
Controling the flock size is a common practice in pastoral communities in order to adapt 






Improve degraded pastures by reseeding with native legumes and grass  
Reseeding grasslands with wild and native legume varieties was found to be an efficient 
way to ‘rehabilitate’ pastures as  long as  it  is complemented with a regulated grazing 
program (rotational grazing and respected carrying capacity). Sown forage decreases 
feed supplementation and helps  increase the carrying  capacity of  the pasture as  the 














rehabilitated  ranges  and  ensuring  adequate  nurseries  and multiplication  techniques 
(Nefzaoui et al., 2012). 
Establish pastoralists’ cooperatives  
One way for pastoral communities to ensure that they are heard is to organize them‐
selves into cooperatives. The establishment of a shepherd cooperative in Arsal is a fine 
example:  shepherds  joined  forces  in  order  to  improve  small‐ruminant  production  in 












ing  rangeland  management,  and  regulations  should  be  complemented  by  capacity 













toral  communities,  rural  land  institutions, policy makers  (Hamadeh et al.,  2005). The 
extension service of the Ministry of Agriculture should be strengthened and the capac‐
ity of shepherds would thus be built with training and follow‐up. As also mentioned in 
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the National Action Plan, showcase plots on pasture rehabilitation should complement 
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Livestock and animal sectors in Brittany 
























The  hills  form  two  chains  oriented  east‐west,  Black Mountains  and Monts  d’Arrée, 
which peaks at 384 meters.  Their geological base  is  granitic  or  shale,  and  the  corre‐
sponding shallow and initially acidic soils have much less potential. It is usual to oppose 



































centuries  has marked  the  whole  functioning  of  society  particularly  in  rural  areas,  is 
strongly contested by new political forces. A lively competition results in a double series 
of consequences, for what concerns us here. On one hand, a profound renewal of cer‐
tain  forms  of  life  of  the  church  is  observed,  long  before  Vatican II  proclaims  ‘The 
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Aggiornamento’,  one  is  thinking  in  particular  of  the  life  of  the  Christian  Agricultural 
Youth (Jeunesse agricole chrétienne), which plays a major role in the modernization of 
French agriculture (Canévet, 1992; Fort, 2001; Cornette, 2015). On the other hand, ag‐
















(sand  shellfish),  as  slag  dephosphorization,  fertilizer,  which  besides  phosphoric  acid 
(P2O5) also bring 40% of calcium oxide. 
‒ The general movement of  society,  of  course. Migrant Bretons, particularly  to Paris 
area, regularly return to  their native  land (paid holidays date back  to 1936), bringing 
new values, giving new views. The electrification of the countryside ends in the 1960s, 
bringing broadcasting and soon  television, opening  the era of mass media and  infor‐
mation access, and also  facilitating  labor and productivity  in agriculture,  for example 
mechanical milking. 
‒ The political level. It is worth pointing out the Breton originality represented by the 




NEW FRAMEWORK AND ECONOMIC CONTEXT OF AGRICULTURE 
At the end of the war, a national objective is to feed the population who has suffered 
serious  deprivation.  Proactive  national  policies  aim  at  rapidly  increasing  production: 
aids to mechanization, extension incentives, market organization (FORMA: Agricultural 





tion and  its rapid  industrial development (1st French Plan for  the economic develop‐
ment) require workers, ‘aspiring’ young generations of rural origin, with a double con‐
















































QUICK GLANCE BY VALUE CHAIN 
A value chain approach is the best way to understand the context dynamics, especially 








text. Consequently,  its organization is changing according  to the dynamics  in the two 










































ers  to  supply  also  beef‐breed  calves,  essentially  just  after  weaning  at  around  eight 
months old, from the central regions of France. At the same time, due to milk produc‐
tion stagnation, beef specialized farms (Charolais and Limousine) have also appeared in 
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ing  to  fattening activity,  and on average 200 sows. The geographical  concentration  is 













initially with a  few hundred birds, using existing buildings and  the abundant  labor  in 
family farms. The two major products, eggs and broilers, were soon after integrated in 
a structure with all the production factors such as feed factories, hatcheries, farms, pro‐
ducer  groups,  packing  centers,  specific  slaughterhouses,  workshops  for  elaborated 
products, companies specializing  in building poultry structures,  supply of equipment. 




tablished  themselves  in  the Middle East market, particularly  in  Saudi Arabia, where 
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they provide frozen chickens. These two companies are helped by a powerful regional 






























The  farming  systems of Brittany,  like  those  of France  and  the EU  in general,  face  the 
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graded,  especially  in  the  developed world,  and  this  process  has  started  in  emerging 
countries. This trend is inducing an in‐depth change in the demand for animal products.  
Meat consumption in France and Europe might progressively and slowly decrease, but 











Firstly,  the  intergenerational and  traditional parent‐child  transfer of  the  farm has be‐
come more  complex  in many  farms due  to  high‐level  investments  in  land, buildings, 
equipment, herds, etc. It is especially true for pig and poultry farms. It has begun and it 


























































Livestock policy in Norway 
Agnar Hegrenes1 and Leif Jarle Asheim1 
INTRODUCTION 
The term husdyrpolitikk for livestock policy has not been frequently used by policy 














































BEFORE WORLD WAR I  
One of the first examples of livestock policy dates from 1788 when the Danish‐Nor‐
wegian  king  introduced  an  act  on  infectious  horse  diseases.  The  importance  of 
horses  for military  purposes was  the main  justification  for  the  legislation  (Kvåle, 
2000). Since the first decades of the 19th century, Norway has developed free trade 
for most products. A similar trend occurred in many other European countries and, 




















bandry were  introduced around 1860  to  improve animal husbandry.  The govern‐
ment also financed or set up pedigree books. One way to improve feeding was to 
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produce more and better feed. Another way was to have fewer animals per farm, 
and  sufficient  and  balanced  feed  for  each  animal  in  order  to  increase  yields 
(Gjerdåker, 2004). 
Milk recording societies started  in 1898 as private  initiatives. From 1901 on, they 
obtained  financial  support  from  the  government  (Landbruksdirektøren,  1914).  In 
the late 19th century, the prevailing opinion was that cattle breeds that had been in 
























by  introducing systems  for meat and milk hygienic control.  The Veterinary Direc‐
torate and the Norwegian Veterinary Institute were established in the 1890s. 






independence  in  1814,  but  only  in 1935  a  permanent  solution was  implemented 
with the creation of the Norwegian School of Veterinary Sciences (Borgedal, 1967). 
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production.  After  the war  imported  food  became  less  expensive  and Norwegian 
















restrictions  lasted until  the WTO agreement was  implemented in 1995 and made 
only import tariffs legal.  






measures since  the  late 1940s.  Income parity between  farmers and other groups 
became a key issue in the agricultural policy, especially from 1976 to 1992. Agricul‐
ture in all parts of the country and regional income parity have also been important 
goals.  Regionally  differentiated  price  support  for  milk  and  meat  is  one  of  the 
measures used to reach this goal. The present differentiation for milk is illustrated 
in  figure 1. One‐third of  total deliveries were  in  zone D. Zones F  to  J  in Northern 
Norway totaled less than 9% of the deliveries (Prop. 120 S; 2018‐2019). The average 
producer price for milk, excluding subsidies, was 5.71 Norwegian krones (NOK) per 
liter  in  2018  (Budsjettnemnda  for  jordbruket,  2019).  There  are  fewer  and  larger 
zones for regionally differentiated price support for meat than for milk.  
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Figure 1: Zone-differentiated price support for milk (sonegrenser melk) and milk rates from July 1, 2018 
 to June 30, 2019; average in 2018-2019: 1 NOK = 0.1030 €. Sources: for the rates: Prop. 120 S (2018-2019); 











gued  that  it  would  have  happened  anyway,  partly  because  of  the  technological 
changes at that time (Vatn, 1989). 
Until the late 1940s, almost all farm holdings had livestock, especially cattle. Since 



















1970s  onward  the  government  introduced measures  to  curb  pollution.  The  first 
years  these  efforts  concentrated  on  nutrient  run‐offs  from manure  storage  and 
grass silos. Since 1989,  the  law required  that all  livestock  farms have a minimum 
area per livestock unit to distribute the manure. The amount of phosphorous in the 































tion  and demand  for  pork and  in  particular  chicken have  increased, whereas  the 
production of mutton has been fairly stable. The relative development of produced 
quantities of  some  livestock products are  illustrated  in  figure 2. Poultry  is not  in‐
cluded since its growth rate has been much higher than those of the other products. 
 







Figure 2: Produced quantities of major livestock products; relative development 1959-2015 
Although large areas of forests and mountains are still used as summer pasture by 
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cent assessments  (Ross et al., 2016)  indicate  that up  to  roughly half  the  losses  is 
supposedly caused by protected predators. In reindeer husbandry, inadequate feed 






















this  legislation  is  to spread production on many herds and to prevent what  is  re‐











































































ture  on  rural  activities  and  settlement.  Livestock  grazing  is  considered  to  be  im‐
portant to maintain landscape values. On the negative side are air and water pollu‐
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Livestock policies in Switzerland 
Marion Zumbrunnen1, Hannes Joerg1 and Beat Reidy1 
CLIMATE AND LAND USE 








Figure 1: Land use in Switzerland. © Swiss Federal Statistical Office (FSO), Land use statistics,  



















Figure 2: Agricultural land use categories in Switzerland excluding Alpine areas in 2015. 
 Total agricultural area = 1,049,000 ha. Source: Swiss Federal Statistical Office, 2016 
Intensive grassland‐based dairy and cattle farming, allowing stocking rates as high 
as  two  livestock  units  per  hectare  in  the  most  favorable  areas,  is  of  major  im‐
portance. In 2013, almost 60% of farms specialized in grazing livestock (Figure 3).  
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Share of agricultural employment Agriculture in GDP%
The average farm has around 20 hectares of agricultural land in use (Figure 4). How‐































Figure 5: Share of agricultural employment in total employment and gross value added in agriculture 





















Figure 6: Self-sufficiency in foodstuffs in Switzerland; ‘net’ refers to animal products produced  
excluding imported feedstuff. Source: Swiss Federal Office for Agriculture, 2016 
HISTORY OF LIVESTOCK FARMING  














































































































Figure 7: Livestock development in Switzerland since 1866. Sources: Hans Brugger, 1978 and 1985;  
Swiss Federal Statistical Office, 2016 
The average milk yield of a cow increased from around 800 kilograms at the end of 






than  the Braunvieh. The  latter also  increased, but  its  share of  the  total stock de‐
creased from 42% in 1861 to 38% in 1911. The proportion of crossbreeding declined. 
 
Figure 8: Milk production per cow in Switzerland since 1866. Sources: Brugger, 1978 and 1985; Agristat 
(Milchstatistik, pers. commun.), 2017. Milk production per cow, calculated including cows producing milk for calf 
fattening, also including foster and suckler cows since 2000. The graph is therefore complemented  
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existence with  the  so‐called  ‘inner  increase’,  the  expansion of  animal  production 
independent of  the farm's own feed base. This  resulted in a  large  increase  in the 
number of animals and an enormous  increase  in their performance (milk produc‐






































































HISTORY OF ANIMAL BREEDING 
The success of dairy production in Switzerland has been closely linked to significant 














purpose  breeds),  allowing  owners  to  fulfil  both  production  requirements.  After‐
wards, breeding specialized in either milk or beef.  















legally carried out  from 1967 onward. Due  to  their desire  for higher milk perfor‐















semen  in  liquid nitrogen became practical. This was consolidated by the fact  that 
the offspring tests also aroused the interest of the breeding associations to the ex‐
tent that even bull breeders were  increasingly reconciled with AI. Those who had 





































TOWARD A MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE 















centralized settlement of  the  land. The new  legalization  resulted  in a strong shift 
away from the internationally criticized market support instruments toward a pro‐




Figure 9. Producer, consumer and import price index for food products.  
Source: Swiss Federal Office for Agriculture, 2004 
This  legislation accentuated  the  transition already  in progress within  the primary 
sector. Although income losses were fully compensated with direct payments, the 
new policy had a strong and lasting impact on farm structures and production strat‐
egies.  This was especially pronounced  for  the dairy  sector, where  the number of 
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intensive and specialized production of the remaining dairy farms (bigger produc‐
tion  units with  higher milk  yield  per  cow  and more  intensive  feeding  strategies;  
Figure 10). 
The farmers who gave up dairy production partly moved into the production of suck‐
ler  cows,  where  animal  numbers  increased  from  12,000  in  1990  to  more  than 
111,291  in 2015  (Klossner et al., 2014). Despite  the significant structural  changes 
after  the  introduction  of  the  new  policy,  market  share  and  food  self‐sufficiency 
could largely be maintained. The gradually tightened key elements associated with 
more environmentally friendly production such as farm nutrient balancing, ecologi‐
cal  compensation areas,  crop  rotation,  soil erosion and animal welfare measures 
resulted in a considerable increase in ecological performance. 
 
Figure 10. Development of land area, dairy cow number and milk production per farm in Switzerland  
since 1990. Data on per farmland area and cow number are partially missing between 1990 and 2000. 
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Figure 11: Nitrogen and phosphorus surplus of Swiss agriculture of the utilized agricultural area  
from 1975 to 2008. Source: Spiess, 2011 
 
of  these  farms are  in mountainous  regions with  livestock production  for a better 
circulation of organic matter and nutrients. Many other farms have adapted their 





OUTLOOK – MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE IN THE 21ST CENTURY 
The new agricultural policy framework led to substantial structural changes and ad‐
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Livestock systems in the midst of History’s 
upheavals in Kazakhstan 









the country  is characterized by a  low human density, and only crop and  livestock 
activities can contribute to the occupation of the spaces, especially since farming 








Figure 1: Location of Kazakhstan in the heart of Central Asia 
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milk) and sheep farming, and, at least in the Southern parts and in the most marginal 









KAZAKHSTAN, AN AREA HISTORICALLY DEVOTED 
















































meters).  By  the  end  of  the  19th  century  under  pressure  from  the  Russian 





steppe area, and by camels  in  the desert  area,  yielded a growing place  to cattle. 
These  were  less  adapted  to  the  long‐distance  movements  dictated  by  the  con‐





















Table 1: Production according to the livestock species in Kazakhstan in 2014 
 N Meat (ton) Milk (ton) 
Cattle 6,032,742 766,976 5,020,353 
Sheep 15,535,302 285,834 0 
Goat 2,379,266 42,868 1,785 
Horse 1,937,921 178,442 25,094 
Camel 165,888 11,999 13,180 
Pig 884,738 143,273 ‒ 
Deer (maral)  13,5 ‒ 
Poultry 35,020,019 172,815 ‒ 
Other animals  238 ‒ 
Total production  1,602,458 4,060,413 
                Source: Ministerial Committee of Economic Statistics, Kazakhstan, 2014 










breed (dromedary camel)  to which  it  is necessary to add many hybrids  (Faye and 
Konuspayeva, 2012). 













portation of most of  the Bai, at  least  those who had not migrated  to neighboring 
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Under such conditions, the sheep population fell from 18 million to 12 million head, 
and the horse population from 3.5 million to only 800,000. Camels lost 90% of their 
population,  from  1.2 million  in  1927  to  120,000  head  only  on  the  eve  of World 
War II. Regarded as an animal of the past, unlike the cow seen as the animal of the 
socialist modernity,  the camel, hindered  in  its permanent quest  for mobility,  suf‐
fered more than the other animals the consequences of the forced settlement of 
the breeders. The disastrous effects of this proactive policy have been felt through‐
out  the Soviet period, even  if  adjustments were made as early  as  the 1930s and 












kolkhoz  (peasant cooperative),  in which members were  interested directly  to  the 
results of the enterprise and could benefit from a private plot of 4000 square meters 
for family needs. 





coexist with  real advances  in agricultural productivity  (Grigg, 1985). On  the other 





reaper  rather  than  ‘peasant’), and  ii) a direction  (kolkhozes) or an administration 
(sovkhoze) that was more a response to a demand from above (the five‐year plan) 
than an answer to the needs of the population. 
Agricultural grasp of pastoral lands and degradation of rangelands 
Beyond, and despite the plummet in the number of livestock, the collectivization pol‐
icy has also led to a degradation of pastoral resources. It had already started in Ka‐
zakhstan with  the  post‐revolution  sedentary  phase,  but  it worsened  in  the  period 























sector: privatization,  atomization of  large structures, and  the emergence of  large 
agricultural enterprises in the process of modernization.  












In  practice,  the  redistribution  of  the means  of  production was  very  unequal  and 
sometimes  was  a  real  looting  of  all  old  collective  structures,  including  collective  
 





differences, with  smaller  structures  being more  present  in  the  South  than  larger 
ones.  In 1994, 33% of  the sheep still belonged  to collective structures where  the 
State’s part prevailed. 













in order  to  face  the cost of  inputs now borne by  them. Moreover,  from a mono‐
active specialist, as reported above, the breeder was supposed to carry out the mul‐
tiple activities of a peasant without having the skills, which led to management er‐






decrease  in  numbers,  from  9 million  head  in  1991  to  less  than  5 million  in  1997  
(table 2). 
Table 2: Changes in the number of livestock since the independence of Kazakhstan 
 1992 1997 2008 2014 
Cattle 9,084,000 5,424,600 5,840,900 6,032,742 
Sheep 33,908,000 13,000,000 13,470,100 15,535,302 
Goat 692,000 679,000 2,609,900 2,379,266 
Horse 1,666,400 1,310,000 1,291,100 1,937,921 
Camel 145,100 111,100 143,200 165,888 
Pig 2,976,000 1,036,400 1,352,700 884,738 
Poultry 59,300,000 15,296,000 29,400,000 35,020,000 
                   Source: FAOStat 

















Figure 3: Changes in animal numbers in Kazakhstan since independence; Index 100 in 1992. Source: FAOStat 
CHANGES IN THE FARMING SYSTEMS 
The main changes observed are in the size of the farms. Between 1990 and 2012, 
the number of agricultural production structures increased from 5000 to 188,616, 





There  is  a  strong  regional  disparity  as  larger  structures  are  more  present  
in Northern and Northeastern regions, mainly cultivating cereals, whereas smaller 
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structures are usually present in Southern and Western regions and more oriented 
toward multiple crops. 
Direct heirs of large collective structures  
After a dismantling phase of  the sovkhozes and kolkhozes,  the  former presidents 
managed  to  maintain  an  entrepreneurial  structure,  either  by  purchasing  at  low 







manager  is committed  to  the modernization of  the activities,  looking  for ways  to 
invest in both tools and persons. These agricultural enterprises are often non‐spe‐
cialized  (farming  of  different  species,  crops,  sometimes  processing).  These  struc‐









Large farm Smallholder 
Cattle 7.6 27.5 64.9 
Sheep/goat 4.3 34.9 60.8 
Pig 29.6 11.5 58.9 
Horse 6.1 40.2 53.7 
Camel 9.4 35.7 54.9 
Poultry 65.2 1.3 33.6 
                  Source: Ministerial Committee of Economic Statistics, Kazakhstan, 2014 






curred  in a second step  to bring an added value  to the products.  In  the  livestock 
sector, a good third of small ruminants and camels, a little more than that of horses, 
and  slightly  less  of  cattle  have  been  present  in  these  farms. On  the  other  hand, 
222                                                                                                                  Kazakhstan 
these farms have been less present in the pig sector (11.5%) and especially in poul‐
try farming (1.3% only) (table 3). 
Family farming, late for investment and modernization 
Small  family  farms  hold most  of  the  livestock  population  (except  for  poultry),  as 






variable  quality  products.  The meat  productivity  per  animal  appears  significantly 
lower than in large structures: the average live weight at slaughter is 315 kg in family 
farms,  325 kg  in  large  farms,  and  399 kg  in  agricultural  enterprises.  The  average 
dairy productivity of cows is higher in family farms than in  large farms (2320 L vs. 
1767 L), but  it  is much  lower  than  in  large agricultural enterprises  (4252 L) which 
generally benefit from better genetics and feeding. 



















novation.  To  pursue modernization  of  agriculture,  it  is  essential  to  invest  public 
funds in agronomic research and training of all the stakeholders in the sector, and 
in technical innovation, transport infrastructure and protection systems. Producers 
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are often isolated in this huge, sparsely populated country. They have to face the re‐
moteness  of  consumption  centers  that  increase  transaction  costs  and hinder  the 



















































l’élevage  ovin. Mém.  DESS  Productions  animales  en  régions  chaudes,  CIRAD‐EMVT, Montpellier, 
France, 106 p. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en 
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Qilian Mountains, Gansu Province, China: 
Tibetan Plateau biome 
Xiao Jing Qi1, Ruijun Long1, Luming Ding1, 














Policies  have  played  a major  role  in  shaping  rangeland management.  Before  the 
1950s temples, monks, nomads, or tribes privately owned almost all the rangelands. 






lectivization  promoted  further  change.  In  the  1980s,  the  introduction  of  rural  re‐



























ning of  the 21st century, and over  the  last  two decades.  In all  three periods,  the 
central government policies strongly influenced the livestock systems in the range‐
land areas, as well as in grasslands.  
















and  technological  improvements  on  rangelands  through  research  and  outreach. 
However, the development of additional water points has increased local overgraz‐
ing  in many zones  (Banks, 2001; Williams, 2002). The “Regulations on Policies  for 
the Minority  Ethnic Groups  and People’s  Communes  in  Pastoral Areas” were en‐
acted  in  1963. The policy  recognized  that  rangelands needed  to  be protected by 
maintaining  water  resources,  killing  rodents,  and  building  water  conservation 




liamson,  1993;  Huang,  1996).  From  1966  to  1978,  the  Cultural  Revolution  inter‐
rupted more than a decade of policymaking, which resumed in the mid‐1970s and 
intensified. 
POLICIES INITIATED BETWEEN 1978 AND 2002, AND ONWARD 
In 1978, China began rural reforms, and farmers, including the poor, benefited from 
steady  income growth and  increased  food  security. During  the planned economy 
period in 1976, the per capita annual  income of  the national people’s communes 



























When  the market price  is higher  than  the guaranteed price offered by public 







ing  areas,  for  high quality  seeds  (and  animal  breeds),  agricultural  inputs  and 
tools, and machinery，such as diesel and chemical fertilizers; 
‒ Increase public investment in infrastructure improvement and agricultural re‐






























tion  or  income),  the  incidence  of  urban  poverty  in  China  dropped  from  44.5% 
in 1981  to 0.9%  in 2008, and  the  incidence of  rural poverty dropped  from 94.2% 



























2000 4.2 2.8 29.7 7.43 44.8 2253 46.2 
2005 4.1 2.8 37.9 7.09 59.0 3255 42.4 
2008 4.0 2.8 41.0 6.86 63.9 4761 38.3 
2010 3.95 2.85 ND 6.50 ND 5919 ND 
15 mu = 1 ha; 1 US$ = 6-7 ¥ to 8-9 ¥ depending on the period; ND: no data available 










uated separately  further on.  The second one was  the proliferation of  “Town and 
Village Enterprises” throughout the 1980s. The third one was the “Tidal Wav” of the 
Chinese rural economy and began in 1995. It embodied the concept of agro‐indus‐












from public  use  to  family  use had  a  deep effect on  the people  and  the  status  of 
grazing lands. 
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in  reducing  landscape degradation.  To  reinforce  the measures  to  protect  against 
land degradation, land tenure included, the “1985 Grassland Law” was also issued. 
Among  others,  the  policy  authorized  local  governments  to  fine  people  who  de‐
graded  rangelands  or  to  condemn  them  to  restore  them.  To  enforce  the  “1985 
Grassland  Law”,  several  departments were  created within  the Animal Husbandry 
Bureau of the Central Government. The local sector was developed with the aim to 
















































Figure 2: Flow chart of the top-down livestock policy development in the rangeland areas of China 
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EFFECTS OF POLICIES ON LIVESTOCK FARMING IN QILIAN MOUNTAINS 
The Chinese Revolution then the Cultural Revolution implemented very constrain‐






Effects of public policy on the pasture 










































altitude,  whether  and  how  much  it  slopes  and,  of  course,  the  practices  imple‐
mented,  in particular  the respect of  recovery periods.” The allocated surfaces  for 





herds  can  earn  an  additional  income.”  The  rental  income  is  around  10 ¥/mu 
(~20 €/ha) for summer and autumn rangelands, and around 25 ¥/mu (~45 €/ha) for 
winter  rangelands and  forage plots.  It  is  a  significant  income, especially  for older 
farmers as it brings them a supplementary revenue. 
In conclusion regarding the public policy effects, HCRS has considerably changed the 
rangeland  context,  especially  through  the  land  use  allocated  to  the  households. 





Public policy effect on herds 
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often eat grass also in the evening. There may be goats present in some farms that 
also need to be milked. Newborn calves, heifers and bulls require attention. Sheep 
have  to spend  the night  in barns or  corrals  to  save  them  from predators  such as 
wolves and foxes. Inspection and eventually care are carried out in the morning be‐
fore going to the pasture, or  in the afternoon when the herd comes back. During 





























A  farm  breeding  40  yaks  and  80  sheep  annually  sells  for  about  40,000–
45,000 ¥ (~5,000 €) of meat animals. The income from wool increases by 5–10% with 
Tibetan sheep, 15% with Merino sheep, and 20–25% with White yaks whose tail is 
also  valuable.  A Merino  sheep  produces  3–4 kg  of wool  yearly which  is  sold  25–
35 ¥/kg (3–4 €/kg). Leather is sold to the butchers at 80–100 ¥ (10–12 €) per skin. 
According to Long et al. (2018) different subsidies and allowances per head of live‐
stock are  received by  families, especially  through HCRS. Household  incomes  thus 
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changes, particularly the lack of interest among young people for animal husbandry, 
might be offset by the access to new social and technological alternatives provided 
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Livestock development, land-use reforms 
and the disinterest for pastures 
in the Northern highlands of Vietnam 
Guillaume Duteurtre1, Jean-Daniel Cesaro1, 




the northern Vietnam  region.  The Northern highlands  refer here  to  the northern 
provinces of Vietnam with a high elevation characterized by mountains, uplands and 
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Figure 1: Northern region of Vietnam 
AGRICULTURE IN THE NORTHERN HIGHLANDS 
The Northern highlands account for about 30% of the total surface area in Vietnam 
and comprise more than 2000 administrative communes. Around 39% of the com‐








population with only 16% of  the  inhabitants  living  in urban centers (compared to 
30%  for  the whole country). The  region  is  characterized by a medium population 













Development  constraints  in  the  highlands  are  related  to  steep  slopes,  uneven 
grounds, soil limited fertility and remoteness, poor infrastructures, and a high pov‐
erty rate (Minot et al., 2006; Vien, 2003). These regions are considered as favorable 
areas  for  forestry,  cash crops  (e.g. maize, cassava, coffee) and  livestock  including 
fish. Ruminant production is widespread based on available natural pastures, as well 























tion programs. As a  result,  and because  there has been only  little  formal  grazing 
management until now, available native pastures tend to be overgrazed. 







EXTENSIVE AGRICULTURE IN THE COLONIAL PERIOD (BEFORE 1954) 





federation  on  the  basis  of  ethnic  groups  and  traditional  chieftaincy  or  kingdoms 










tion  focused  on  cereals,  farmers  cultivated  vegetable  crops,  fruit  crops  and  cash 
crops such as tea, tobacco, hemp, opium, cotton or nettle (Urtica dioica). 
The subtropical forests of northern Indochina offered bioclimatic conditions favor‐



















dairy  farms  were  created,  very  sparsely,  near  French  population  establishments 
such as Ba Vì or Sa Pa Elevation Station. These farmers imported dairy cows from 
India, Australia  or  Europe. However,  the development of  colonial  land  grants  re‐
mained limited in mountain areas because of remoteness, poor infrastructure and 
resistance of local populations. 
STATE FARMS AND COOPERATIVES 





























ing  areas.  Kinh migrants, who had been more  receptive  to  political  trainings and 
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terprises.  The  result was  rapid  deforestation  of  the mountains  in  the  1970s  and 
1980s and a reopening of grazing lands. 









controlled  rush  for  each  family  to  clear  and  appropriate  as much upland  area  as 
possible. Within a few years, most of the forests in the province of Bắc Kạn had been 
cleared” (Ducourtieux and Castella, 2006). 
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          Đổi Mới starts 
 
Geneva Conference            Land Law                                       New 2020  
                           livestock strategy 
                 (Forest land reform) 
 
                    Law on cooperatives 
 
       1954         1986    1993      1996          2008   2015 
   
Periods:  Collectivist economy    Socially oriented market economy 
Main model:          Cooperatives      Family agriculture             Large farms  
                            & industries 
Figure 2: Main sequences in livestock development policies in North Vietnam 
planning exercise was planned in each commune prior to land allocation “to make 
sure that the local distribution of land uses was compatible with the existing land‐











ince,  for example,  the cattle population  increased from 120,000 to 170,000 head 
(Duteurtre, 2014). 
Between 2000 and 2010,  the  government promoted  the development of  private 
ranches  in  the Northern highlands. This was  in  line with  the  implementation of a 
new production model based on land attribution to individual enterprises. In Son La, 
six  large  scale  livestock  beef  cattle  enterprises  were  created  in  2002‐2003,  sup‐
ported by a government program. However, these experiments mostly failed. They 
suffered from various technical and organizational constraints. According to Le Thi 
Thanh Huyen et al.  (2010),  these breeding farms “were established with  financial 
help from the province (30% of the total farmland value). Originally, the aim was to 
                                                           
4  In 2015, a total of 319 state‐owned enterprises still kept a  leading role  in the economy and managed 
2,853,164 ha of agricultural and forest land nationwide (Government of Vietnam 2015 cited in Wells‐Dang 
et al., 2015). 




















There has  been  a  number of  governmental  policies  for  development of  livestock 




by  government  and  local  authorities  regarding pasture management  and  the  im‐
provement of grassland use.  
Collective action  is  lacking between  the  local  authorities and  the  livestock sector 
stakeholders in the Northern mountainous regions (Le Thi Thanh Huyen et al., 2013) 
compared to the livestock sector in the Central highlands (Stür et al., 2013). In order 
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Livestock policy in Indonesia: 
Case of the dairy subsector 






















and  Jersey  breeds  had  been  imported  from  Australia  (Subandriyo  and  Adiarto, 
2009). The aim was to meet the domestic demand for dairy products, especially that 
of Dutch workers (Nurtini and Muzayyanah, 2014; Subandriyo and Adiarto, 2009).  











































2009)  although  it  faced  a  blockade  from  the Dutch.  The  government  helped  the 
dairy subsector through increasing the calving rate, decreasing illegal slaughtering, 
and promoting milk consumption (Subandriyo and Adiarto, 2009).  












ical  crisis,  which  began  in  1998.  In  addition,  the  government  issued  Decree  No. 
4/1998 about removing milk ratio between imports and local milk because of the 
international  pressure  (free  trade).  In  other  words,  the  local  producers  were  no 
longer  protected.  In  2017  the  Government  of  Indonesia  (through  Ministry  of 
Agriculture) made a regulation (Permentan No. 26/2017 revised to Permentan No. 
33/2018) to bring the dairy subsector back into the golden era.  








Table 1: Consumption of dairy products in Indonesia from 2009 to 2014 
Product  Unit  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fresh milk L 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 
Preserved milk 250 ml 0.016 0.018 0.022 0.028 0.028 0.031 
Sweet canned liquid milk 397 g 0.058 0.064 0.063 0.052 0.058 0.059 
Canned powder milk kg 0.014 0.015 0.014 0.007 0.014 0.015 
Infant powder milk 400 g 0.023 0.023 0.026 0.027 0.027 0.028 
Cheese oz  0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 
Other dairy products oz  0.006 0.007 0.007 0.008 0.004 0.006 
Source: Ditjen PKH, 2016  































Figure 2: Milk production in Indonesia from 2011 to 2015; Source: Ditjen PKH (2016) 
 
Figure 3: Import of dairy products from 1961 to 2013 (× 1000 tons); Source: FAO, 2017 


























































































































ROLE OF COOPERATIVES 


















An  association of  dairy  cooperatives,  ‘Gabungan Koperasi  Susu  Indonesia’  (GKSI), 
was created at national level in 1980. The initial members were 17 dairy coopera‐
tives. Its role was to enhance the communication between members and to build a 
supporting  system  for  the  dairy  business  (Subandriyo  and Adiarto,  2009).  It  also 
helped with supplying cows, with milk marketing, training, feed production and sup‐
ply, veterinarian services, and technical support (Sulastri and Maharjan, 2002).  









galengan.  Their  functions  consist  in  coordinating, monitoring  and  evaluating  the 
members’  activities.  In addition,  training  for  good  dairy  farming  practices,  pro‐
cessing milk,  enhancing milk  quality  and  cow  population  is  provided.  GKSI  Jawa 
Barat has a main plant (PT ISAM), which processes around 10% of fresh milk in West 
Java (http://gksi‐jawabarat.co.id/). 











CONTRIBUTION OF THE DAIRY SUBSECTOR TO THE ECONOMY 
Indonesia has a rapid economic growth which reached on average more than 5% a 
year  from  2011  to  2014  (Ditjen  PKH,  2016).  The  agricultural  sector  plays  an  im‐
portant role in this growth. Ditjen PKH (2016) reports that in 2015, the crop, fishery, 











all  sectors,  it  absorbs  the  highest  numbers,  accounting  for more  than  40 million 
workers  (Ditjen PKH, 2016). Furthermore,  the  livestock subsector  is an  important 























































Figure 4: Value chain in Ciater, West Java Province; Source: Duteurtre et al., 2016 
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mainly  by  Dutch  people.  The  price  of  feed  soared  and  affected milk  production 
which sharply dropped. As a consequence, the owners gave up their dairy business. 
Many  dairy  cows  were  slaughtered,  some  were  distributed  to  local  smallholder 
farmers. It was a turning point from milk enterprises to smallholder farms.  






human capital  (know‐how).  It  results  in  limited  incomes  from  the dairy business. 
Farmers have difficulties to cover their daily expenses if they only depend on this 
activity. In addition, land opportunities to grow forages are generally limited. Some 
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Socioecological system approach 
to incorporating biodiversity 
in landscape change 
Ruth Beilin1 and Liz Wedderburn2 
INTRODUCTION 
In  the 19th century  frontier  landscapes of New Zealand and Australia,  there was  the 
intention that early white settlers and their subsequent brethren would carve produc‐
tive fields from the ‘virgin’ lands and bring that produce to the markets of the Empire. 





This  paper  explores  the  role  of  resilience  in  the  landscape  change  associated  with 









Agroecosystems  are  examples  of  socioecological  systems  that  include  land manager 





                                                 
1 University of Melbourne, Parkville, Australia; rbeilin@unimelb.edu.au  
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the  pursuit  of  production  goals  had  compromised  other  resources  for  human  well‐
being [i.e. biodiversity] and water quality. This has led to land managers now having to 
take  into  consideration  the  relationship  between  [working]  for  production  gains  or 
providing  outcomes  more  commonly  aligned  to  public  good”  (Wedderburn  et  al., 
2015).  In  this,  the  immediate and distant  community of observers  (non‐land manag‐
ers) have played a sizable role in reinforcing what the look of the landscape means to 
our citizens  (Beilin, 1999). Productive  landscapes are understood as  farm landscapes 
or more  lately  farm and plantation  forestry. Meanwhile,  recreational  landscapes  are 
readily recognised and articulated as  those harbouring conservation values. The  two 
together—conservation  and  production  landscapes—comprise what  viewers  identify 
as multifunctional landscapes. 
A historical timeline (Figure 1) is used to map the activities that drove the evolution of 
production  landscape change and  a  review of  the  resulting  impacts on  land use and 
biodiversity is described. The Australian continent is undoubtedly affected by external 
environmental forces that have shaped the ecological system and over time wrought 
significant alterations  to  the  landscape,  such as changes by fire. Fire,  climate change 
and,  to  a  certain  extent,  technological  innovation  represent  uncertainty  and  risk  as 
described by Walker et al. (2002). These changes also indicate thresholds for ecosys‐




1840  the  total  forested  area  of New  Zealand  had  been  reduced  from 85%  to  about 
53%  (14.3 million  ha).  The  remaining  15%  of  New  Zealand’s  indigenous  biodiversity 
was  in  the conservation  (K) phase. The settler drive for clear  land and  the economic 
imperative  resulted  in  actions  (felling,  burning,  clearing)  by  land managers  that  col‐





ed  about  two  hours  from  Melbourne  in  the  jurisdiction  of  the  West  Gippsland 
Catchment  Management  Authority  and  that  of  Port  Philip  Bay  and  Westernport 
Catchment. In detailing the initial  impressions of these settlers, Beilin is also able to 
parallel  contemporary  farmer  managers’  responses  to  their  significant  landscapes 
across  the same region. Historically  settled  from  the  late 1800s,  “the scrub country 
then—sometimes  called  the Great  Forest  of  South Gippsland—started within a  few 
miles  of  the  east  coast  of  Westernport,  and  extended  eastward  for  some  sixty 
 
Livestock Policy                                                                                                                                                         259 
 






Community Initiative 2000          16M ha 
Biodiversity Strategy          1998 
 
International convention 
On Biological Biodiversity1993                      K 
Resource MOT Act 1991   K    
 
Subsidy Removal  1990                      R 
Market LED                          
 
Incentives  1980                       
Innovation  
- Genes                 K 
- Fertility 
- Health  
   1960   K  
 
Korean War  1956                      R 
 
Top Dressing  1940  R                                  
  
Depression  1930                     
                    
   1921                             17.6 M ha 
                                80,000 farms  
Resettlement Bill 1915/1916                    R   
 
  1900                              10,000 farms 
                                 4.5 M ha  
  1890                27% reduction     R 
                     of remaining 15% 
  1881                               1.4 M ha 
 
Lands Act  1877      
                       
Aborted Forests Act 1847    
 
  1840 
Maori use and burning     85% reduction                   < 70,000 ha   
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Figure 2: Historical analysis placed within the metaphor of the adaptive cycle 
or seventy miles…  covering an  area of  roughly  two  thousand  square miles of  rangy3 
fertile  country…”  (Coverdale,  1920/1972).  As  reported  by  the  Forests  Commission 




were  covered  in  trees  and  as  one  intergenerational  farmer  in  the  1990s  said:  “they 
[the original white settlers] couldn’t have even known how steep it was because  the 
height  of  the  trees  and  the  density  of  the  forest meant  the  underlying  terrain  was 
masked.  You  cleared  what  was  in  front  of  you  with  no  idea  where  the  valley  lay” 
(Beilin, 1999). 
In the pioneer account of the country,  ‘scrub’  is distinguished from trees and has no 
economic  value.  Clearing  scrub was  the  settlers’  duty  if  they  were  to  be  successful 
farmers. However, it is clear from the historical record that the settlers paid some at‐
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diameter  of  8‒10  feet  was  commonly  called  blackbutt.  Acacia  melanoxylon  (black‐










idea of good soil and tall  forests can be associated with a  ‘collective memory’ of  the 
connection between the ecosystem and the developing agroecosystem. 
Coverdale (1920/1972) distinguishes three types of scrub at the time of white settle‐













again after a good burn,  from  the  roots or  butts of  the original  scrub;  it was always 
from seed in the ground, except in the case of musk”, also commonly known as ‘daisy 
bush’.  Such  a  description  suggests  the  system was  relatively  resilient  at  the  time  of 
white settlement. Adaptation  to eons of  firestick management by  indigenous people 
and fire generated  through  lightening strikes meant  that  the system was able  to un‐
dergo change and still maintain  function and structure as described by Walker et al. 
(2002).  Similarly,  the  ability  to  regenerate  after  fire  suggests  a  considerable  level  of 
self‐organisation. However, the diminished number of noted species suggests that the 
system was in the K (conservation ) to Ω phase of the adaptive cycle (Kinsig, 2004) and 
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the  fire  heralds  a  time  of  rapid  change  that may  lead  to  another  cycle  of  the  same 
type  or  to  reorganisation.  Coverdale  (1920/1972)  states  that  in  his  opinion  fire  had 
occurred periodically every 40  to 60 years according to whether there was sufficient 
debris, a hot summer and a black fellow’s fire4. Longstaff painted a notable fire in the 
region,  Gippsland,  Sunday  Night,  February  20,  1898  (National  Gallery  of  Victoria), 
which  depicts  the  incendiary  force  that  burned  most  of  Strzelecki  Ranges  along 
McDonald  Track  on  that  night.  Coverdale  (1920/1972)  concludes  that  “Probably  the 
scrub was never all burnt at one time, but some portions in one fire, and others in an‐
other many years later.”  




of  the  system and not outside  it, we can recognise how  important  firestick manage‐
ment and aboriginal habitation of these forests were to the ongoing survival of both. 
The removal, eradication or disappearance of aboriginal people from these ranges (K 
to Ω)  indicate  the second  threshold change  to  the ecosystem as we currently recon‐
struct  it.  However,  an  official  government  publication  of  the  Forests  Commission 










tems  and  similar  biophysical  differences  were  overcome  without  being  explored  or 
exposed  (Beilin, 1999). The  third was  that  the yeoman  farmer was  the  ideal  class  to 
settle the landscape despite the fact that the majority of it was taken up by a few indi‐
viduals and their extensive “runs” (Barr and Cary, 1992; Beilin, 1999). 
At  the  beginning  of what Wolfe  and  Dear  (2001)  refer  to  as  the  exploitation  phase 
(1861‒1891), wallabies, opossums, koalas, dingoes, wombats, platypus, lizards, bandi‐
coots, bush rats, echidnas, ‘tiger cats’, ‘flying squirrels’ were noted as part of the life in 
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the scrub (Elms, 1920/1972). Birds were especially plentiful before the clearing of the 













the  lack  of  resilience  in  the  system and  the  use by  land managers  of  adaptive man‐















The  deterioration  of  tussock  grasslands  was  noted  in  1868  (Heaney  and  Douglas, 
2000),  but  it  was  the  early  1900s  before  government  intervention  occurred  in  the 
shape of pastoral land commissions and legislation. The requirement to prevent wide‐
spread  soil  erosion  by mitigating  pastoral management  strategies was  implemented 
through  the 1948 Land Act  (Heaney and Douglas, 2000). The legislation created a di‐
chotomy  where  production  and  conservation  were  two  goals  to  be  achieved  and 
when they were incompatible, production always won. 






Continuation  of  protectionist  policies  into  the  postwar  era  was  accompanied  by  a 
growth  in wealth,  attributed  to a world hungry  for agricultural produce.  “During  the 
1960s the government considered that an improvement in export earnings was neces‐
sary for long‐term economic growth. The resulting 1963 budget had three incentives: 





cause  of  the  spread  of  unwanted  organisms.  Even with  the  introduction  of modern 
technologies the systems were not resilient to removal of nutrients and stock. 
The  original  policies  behind  Australian  land  clearing  were  for  closer  settlement  by 
yeoman  farmers and  in ecosystem  terms,  rapid exploitation of  the  landscape;  in  the 
vast terrain of  the continent,  it proved  impossible to control  the public pressure and 





stated  that  there was to be no  free  land and  land must be surveyed before auction, 
with a minimum price of £1/acre; in Victoria, 31 million acres were held by 800 people 




tions of  the same policy when analysing models  for socioecological  system planning. 
Individual  agency  and  governmental  ineptitude  or  physical  distance  effectively  as‐
sured  that  the  landscape reality of  a policy such as  the 1842 Land Act had markedly 
different outcomes to the initial stated intention. This disparity of outcomes is noted 
in a famous historian’s  (Manning Clark) description of the population of the country‐
side  at  this  time. He  saw  it  as  comprising  four  principal  groups by  the  1850s.  These 
were  the  Aborigines,  the  country  gentry  with  productive  properties  in  the  “more 
closely  settled  area  of  southern  and  south‐eastern  Australia,  the  bush  barbarians 
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living in squalor, and the squatters who ‘presided in grandeur over vast tracts of land 
for which  they  paid minimal  rent,  jealous  of  their  privileges  and  ever  fearful  that  a 
change of policy in London would see their rent increased, their land sold, their domi‐
nation of the legislature undermined or their access to cheap labour further eroded” 
(Clark  in Cathcart, 1996).  In Kinsig’s  terms (2004), the Ω to α phase again symbolises 
the opportunity for reorganisation, this time in terms of human capital. However, an 
inability  to  recognise  the  conditions  of  a  new  landscape  also  impaired  the  ability  of 




land  for  free  selection  (Davidson,  1991).  The  Duffy  Land  Acts  authorised  a  million 
acres  to  be  sold,  though  two‐thirds  were  bought  by  one  hundred  men  (McQueen, 
1970).  Victorian  selectors  in  the  1870‒1880s  required  £250‐300  initial  capital  to  ac‐
quire 320 acres. This situation meant that absentee  landlords dominated and that  in 





There was  a  Victorian  Lands  Commission  review  of  the  failure  of  selection  in  1878‐
1879.  It  noted  that  small  holdings  were  significantly  under  capitalised  and  recom‐
mended  that  less  viable  land be  consolidated  into  larger  holdings  (Wells,  1989).  Fox 
notes  in his history of  Josiah Mitchell  that by  the 1860s  there was some recognition 




tation  (Fox,  2004).  He  argued  for  a  minimum  selection  of  640  acres.  Returning  to 
Walker et al.’s (2002) characteristics for resilience as being central to survival for soci‐
oecological ecosystems,  it is imperative that we recognise how much stress a system 
can  undergo,  the  degree  to  which  a  system  can  be  self‐organising  (that  is  survive 
shocks  and  rebound  or  reorganise),  and  the  degree  to which  a  system  is  reflective. 
This  is  the  conundrum  for  analysts  of Australian  rural  agricultural  history and devel‐
opment. Despite an acknowledged early recognition of the fragility of Australian soils 












nomically  or  environmentally  viable  in  the  Australian  context.  By  1914,  44.7%  of  all 
Australian  holdings  (except  in  Queensland)  were  under  100  acres  each  (Davidson, 
1991).  At  a  regional  landscape  scale,  there  was  never  an  integration  of  ecosystem 
management between the needs of urban areas and the construction of rural produc‐









for  as  long  as  their  neighbours  across  the  Tasman.  The  advent  of  deregulation  and 
Piggy Muldoon’s economic rationalism in the mid‐1980s further escalated the contra‐
dictions  between  system  states  within  the  New  Zealand  ecosystems’  configuration. 
This highlights Walker et al.’s (2002) point that each configuration is defined by desir‐
able or undesirable outcomes, and in the New Zealand situation, the removal of sub‐
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are historically technologically innovative and this characteristic plus the fact that eco‐
system  change  is  notoriously  unpredictable  and  non‐linear  in  outcome  increase  the 









to  increase  export  earnings  from  agriculture,  there  was  a  requirement  to  intensify 











ufactured  nutrients  that  retained  soil  fertility  within  productive  thresholds.  Electric 
fencing contained animals and allowed full utilisation of feed through maintenance of 
grazing pressure  that  sustained  the  threshold  for productive vegetation  composition 
and quality. Fencing also emphasised the demarcation between the wild, untenanted 
lands  outside  the  fence,  and  the  neat  orderly  sites  within  its  boundaries.  Similarly, 
plant  genetics  improved  the  utilisation  of  nutrients  and  built  resilience  into  the 




Animals  such  as  cattle  and  cows  are  bred  with  attention  to  detail  associated  with 
heightened  production.  Sometimes  the welfare  of  these  animals  is  not  the  focus  of 
the breeding program. So there are Limouges double muscled cattle that have to have 
caesareans at parturition because they are incapable of the normal stretching for vag‐
inal  delivery.  Similarly  genetic  ‘improvements’  to  milk  cows  create  four‐year  life  
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cycles—then they become obsolete as their milk output diminishes below an econom‐
ic threshold, and they become inefficient for the particular farm system. 
Government  agriculture  departments  in  New  Zealand  and  Australia  have  acted  as 
change catalysts in this area with an emphasis on increased and more lately improved 
production  systems  (Barr  and  Cary,  1992)  arguably  aimed  at  keeping  ecosystems  in 
the conservation phase so that thresholds that threaten this phase can be overcome. 












nological  change  to  the  area  of  pasture  or  animal  improvement  during  both  what 
Wolfe  and  Dear  (2001)  refer  to  as  the  exploitation  and  the  consolidation  phases  of 
agricultural development. 
As  with  the  Western  Australia  example  described  in  Allison  and  Hobbs  (2004)  the 
agroecosystem  will  continue  to  rely  on  technological  solutions  and  substitutions  to 
add  resilience  and  maintain  adaptive  capacity.  However  until  we  understand  the 
thresholds within which ecosystem processes operate there is a danger of relying on 
technological solutions  that mask when thresholds have been breached and  the  tra‐
jectory  towards  a  non‐desirable  state  is  irreversible.  Evidence  of  the  breach  of  the 
threshold  is  seen  in Australia with salinization,  acidification and erosion,  and  in New 
Zealand  in  deteriorating  water  quality,  and  erosion.  The  quest  is  to  align  resilience 
across  coexisting  ecosystems  so  that  achieving  a  resilient  stable  configuration  filling 
the function of food production does not perturb a coexisting ecosystem and place it 
on a trajectory to a less desirable state as has happened with indigenous biodiversity. 
The  transformation  of  Australia’s  forests  to  pastures  created  cultural  and  ecological 
values not widely questioned until the early 1990s. Aware of serious land degradation, 
the  government  response  in  the  early  1990s was  to  encourage  conservation  on  the 
63%  of  land  held  privately,  through  a  program  called  Landcare.  In  the  21st  century, 
Landcare farmers comprise approximately 40% of Australia’s primary producers. As a 
voluntary program, however, Landcare changes, representing biodiversity gains, have 
been  kept  on  the  margins  of  agricultural  production  by  literally  reconstructing  and 
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New Zealand  is  signatory to  the Convention on Biological Diversity, and  it has devel‐
oped a national biodiversity strategy for the conservation and sustainable use of bio‐











ty.  International  consumers  will  have  to  demand  this  before  significant  on‐farm 
change will take place. In part, the uptake of organic production systems to market as 








hidden  underbelly.  Land managers  can  learn  and  reflect  on  how  to  ‘read  the  land‐
scape’. They are the frontline for recognising a crisis in this area. As representatives of 
local  communities,  they  have  already  instigated  Landcare  in  Australia  and,  in  its  ap‐





Progress  in  achieving  biodiversity  goals  on  agriculture  land  is  linked  in  the  shorter 
term  not  to  international  trade  issues  but  to  local  communities  and  urban  dwellers 
through regional planning. Landcare has created a significant awareness of landscape 
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change and  is developing a  critical  faculty among  its membership with  regard  to  the 
simplistic division between agricultural and conservation landscapes (Beilin, 1999). In 
a  process  that Walker  et  al.  (2002)  describe  as  ‘co‐discovery’  scientists  and  farmers 
recognise that sustainable production systems depend on protection of the underlying 
resources. Even though the market  impetus remains unchanged, and it  is  that which 
drives  science  research and  funds  its development, declining  terms of  trade and de‐
regulation  of  industries  also  act  as  catalysts  in  the  reflexive  process. Walker  et  al.’s 




system  dynamics  through  understanding  historical  processes  enables  contemporary 
players  to  locate desired outcomes—in  this  case  the  creation of a  landscape mosaic 












sistent  incursions with  the  advent of dormitory suburbs  indicates  that biodiversity  is 
not a priority  issue for regional planners. The  loss of high‐rainfall pasture production 
in a  country where  there  is  generally  low rainfall  is  also significant  (i.e. where other 
pastures may need to be irrigated). However, these local land use changes do present 
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This book shows that beyond the great bioclimatic, agroecological and socio‐
economic differences between the livestock farming contexts on a global scale and
the diversity of livestock farming practices, there are striking similarities in the
dynamics of livestock farming over the long term, similarities that partly result from
public policies.
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